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ABSTRAKTI
Duke pasur parasysh kufizimet e këtij hulumtimi si: kufizimi në kohë, mungesa e
burimeve, si dhe kufizime të tjera të kësaj natyre imponuan që të dhënat e përdorura të
mblidhen kryesisht përmes literaturës, internetit, publikime të ndryshme nga institute për
hulumtim si dhe intervista e realizuar me anë të pyetsorëve me disa nga bizneset fillestare
nga e cila kemi marrë informata të cilat edhe i kemi përdorur në këtë hulumtim.
Finalizimi i këtij punimi do të mundëson edhe adresimin adekuat të vështirësive dhe
problemeve me të cilat ballafaqohen bizneset, si dhe do të mundëson ofrimin e
rekomandimeve te masave adekuate per fillim te sukseshem te bizneseve duke krijuar
lehtësira dhe mbështetje për aktivitetet ekonomike të cilat i zhvillojnë ato me qëllim të
mbështetjes ekonomike dhe punësimit në përgjegjësi për gjeneratat e ardhshme.
Qëllimi themelor i këtij punimi kërkimor është diagnostifikimi i gjendjes aktuale të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, identifikimi i problemeve, pengesave dhe barrierave
që ngulfasin zhvillimin e aktiviteteve të tyre, duke identifikuar njëkohësisht nevojat dhe
kërkesat e këtij komuniteti për përmirësimin e gjendjes, avancimin e proceseve zhvillimore
dhe zhvillimin e trendëve pozitive në aspektin strategjik.
Fjalet kyqe: Bizneset Fillestare, Intervista, Përmirësimin e gjendjes dhe Avancimi i
proceseve zhvillimore.

ABSTRACT
Given the limitations of this research as: limitation in time , lack of resources, and
other restrictions imposed this kind of data used to be collected mainly through
literature,internet,various publications from research institutes and interviews conducted
through questionnaires with some of the original from which we get the information that we
used in this research.
Finalization of this work will enable the adequate addressing the difficulties and
problems faced by businesses, and will provide recommendations to enable adequate
measures for successful businesses start creating incentives and support for economic
activities that develop them in order to support economic growth and employment in the
responsibility for future generations.
The objective of this research paper is the current state diagnostics of small
medium enterprises, identify problems, obstacles and barriers that suffocate
development of their activities, identifying both the needs and requirements of
community to improve the situation, advancing developmental processes and
development of positive trends in strategic terms.

and
the
the
the

Key words: Initial Businesses, Interviews, Improving the status and advancement of
developmental processes.
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FALEMINDERIMET
Duke qenë në dijeni se familja si nxitësi më i madh në arsimimin e një personi
njëherit ka rol të madh por edhe të fuqishëm. Kam një mirënjohje të thellë ndaj familjes
simepër të gjitha këto vite që kane pasur durimin, dashurinëaq të madhe ndaj meje dhe
asnjëherë nuk kanë kursyer ndihmën e tyre në kurrfarë aspekti dhe më kanë mbështetur
edhe ne momentet kur unë humbja shpresat.
Faleminderim i veçantë i kushtohet Universitetit për Biznes dhe Teknologji, që
gjatë këtyre viteve të studimeve më dha mundësinë e një zgjedhje mjaft racionale për t’i
përfunduar studimet pasi që me njohuritë që kam fituar gjatë studimeve kam kaluar një
rrugë të gjatë drejt formimit tim profesional. Aplikimi i këtyre njohurive po gjen zbatim
të madh në tregun e punës gjë që po më ndihmon shumë për një planifikim më të
suksesshëm të karrierës sime në vazhdim.
Gjithmonë do të kem mirënjohje për të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut
drejt rrugës sime të nisur. Profesorët janë ata të cilët në shumë mënyra drejtojnë dijen
tonë dhe si rezultat të saj dhe karrierat tona. Jam shumë faleminderuese për të gjithë
profesorët për kontributin që kanë dhënë drejt aftësimit tim profesional e faleminderim
të veçant sidomos për Mentorin e temës time Profesor Doktor Ibrahim Krasniqi për
ndihmën dhe sygjerimet e dhëna gjatë punës.
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1. HYRJA
Një pjesë e asaj që më parë ishte shkencë, tani më nuk është, ndërkaq një pjesë e
asaj që dikur nuk ishte shkencë, tash ka marrë tiparet e shkencës së aplikuar. Për këtë,
trajtimi mund të shtrohet në një gjerësi ca më të madhe. Por, do të mjaftoj krahasimi
ndërmjet të pasurve dhe të varfërve, të cilët këtë nuk e shikuan njësoj. Nuk e shikojnë
edhe tani. Për ilustrim mund të kuptojmë Henri Xhejms-in i cili shprehet: "Të marrësh
atë që ekziston, pa pritje të kotë dhe të pakufi në veprimet e rëndomta - të lëvrosh thellë
në realitetin dhe të nxjerrësh diçka nga kjo - nënkupton, padyshim, mënyrën e
njëmendtë të jetës." Në këtë relacion, qenësore është iniciativa frymëzuese personale
dhe kolektive - vitaliteti individual, ngritë atë kolektiv. Ndërhyjnë këtu edhe shumë
raporte e lëvizje të cilat përbëjnë një kompleks të veçantë të zhdërvjelltësisë njerëzore.
Ndër këto guximi zënë vendin parësor, siç thoshte F.Ruzvelt-i:" Janë të denjë të
jetojnë ata të cilët nuk i frikësohen vdekjes". Shikimi i tillë bëri që njerëzimi të mbështet
shqetësime të reja për ekzistencën individuale dhe përparimin kolektiv. U ndërvuan
shumë qasje dhe metoda të cilat pastaj u sendërtuan si sistem kompleks i biznesit. Është
e qartë se të gjithë, ose gati të gjithë njerëzit, kanë predispozita të talentit të veçuar për
gjërat që iu interesojnë. Mirëpo, duke përparuar edhe më shumë teknika e teknologjia të
veprimit, u arrit masivizimi i krijimtarisë së quajtur biznes, përkatësisht arti dhe shkenca
e biznesit.1
Tregti është quajtur shpesh shkëmbimin e mallrave nga një individ tek një tjetër
ose një njësie ekonomike në një tjetër. Me shpikjen e vlerës së parave dhe përparimet
teknologjike tregtia ka marrë një tendencë të plotë të globalizimit. Sot, shumë vende
kanë permiresuar apo lehtesuar menyren e qasjes ne tregje dhe janë duke marrë
avantazhet e kësaj pune për të ekspozuar prodhimet e tyre në tregun botëror që
konsiderohet një shans për të jetuar më mirë dhe përmirësimin e standardeve për qeniet
njerëzore. Tregtia mundëson vendeve për t'u bashkuar me vendin e tregut, që do të thotë
se ata duhet të kenënjohuri dhe financim përndryshe nuk do të kishte ekzistenc tregtare.
Ka shumë mendime se çfarë me të vërtetë ju pengone bizneseve që të kenë më të lehtë
qasjen në një treg për të bërë biznes të tilla si:
•
•
•
•
•
•
•

1

Historia
Madhësia e Kompanive
Pozita Gjeografike
Politikat e Përgjithshme
Casja në Financa
Fillimi i biznesit
Trajnimet etj

Bejtullah. Z (2007). Bazat e Biznesit, AAB, 2007, Prishtine
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Presionet konkurruese, proceset e integrimit dhe stabilizimit ndërkombëtarë,
ristrukturimi ekonomik, papunësia e madhe, faktorët demografik, nevojat për ndryshime
dhe reflekset sa më të shpejta të reagimit në rrethana të ndryshme, nevoja për vlerësim
të gjithanshëm, ndryshueshmëria e vlerave, përkujdesja për të drejtat e njeriut me theks
të veçantë në cilësinë e jetës emocionale dhe sociale janë ato çfarë sot lejojnë një
kompani të jetë e suksesshme, të mbetet profitabile dhe në biznes (Bevc, dhe Stanovnik,
2001).
Duke e ditur se bizneset fillestare janënjë prej elementeve më të rëndësishme për
zhvillimin e një vendi, do të përpiqemi që në këtë punim të veçojme disa çështje të cilat
mendojmë se janë më të rëndësishme, megjithatë një nga konstatimet e deri tanishme
për ambientin biznesorë në Kosovë është mungesa e një strategjie dhe vizioni të
mirëfillt për të krijuar lehtësi bizneseve në qasjen sa më të lehtë në treg.Prandaj në këtë
punim do të bëjmë përpjekje që përmes sigurimit të materialit dokumentues dhe
informativ që i referohet ambientit biznesore në Kosovë të ndihmojë në pasqyrimin dhe
vlerësimin sa më të plotë të gjendjes së bizneseve dhe krijimin e një ambienti sa më të
përshtatshëm për bizneset fillestare në treg të Kosovës.
Duke pasur parasysh rëndësinë e bizneseve për zhvillimin ekonomik të vendit si
qëllim i këtij punimi do të jete që ti ndihmojë bizneset si dhe të rekomandojë udhëzimet,
hapat si dhe obligimet procedurale dhe ligjore që një biznes duhet të plotësojë hap pas
hapi me rastin e themelimit të tij.
Libri Fjalor Ekonomiko – Financiarshkruar nga Pano, (2002)2thuhet se vendimet
lidhur me ambientin biznesore në masë të madhe varen nga rrethanat politike si
besueshmëria dhe roli që luan qeveria në ekonomi por edhe nga reagimet publike lidhur
me drejtimin dhe veprimet e qeverisë. Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe nga
faktorët e jashtëm që do të thotë se qeveria duhet të merr parasysh trendet globale
ekonomike.
Përderisa në këtë pjesë hyrëse u paraqit qëllimi i këtij punimi dhe rëndësia e
bizneseve fillestare për një vend si Kosova si dhe pengesat me te cilat keto biznese
ballafaqohen në treg, pjesa në vazhdim do të paraqet pasqyrën nga literatura duke
përfshire përshkrimin e ekonomise së Kosovës, karakteristikat e bizneseve nëkëtë
vitkrahasuar me vitet e kaluara si dhe të diskutojë rëndësinë e krijimit të një ambienti të
përshtatshëm për bizneset fillestare në Kosovë si dhe do të paraqesë detajisht hapat që
duhet të përcjell një biznes për të operuar i suksesshem në treg.

2

Pano, A. (2002). Fjalor Ekonomiko- Financiar, Albin, 2002, Tirane.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1.

Ekonomia e Kosovës

Nuk ka një përkufizim të sakte për “Klimën e Biznesit”. Banka Botërore në
klimën e biznesit përfshin mundësinë dhe alternativat për firmat që të investojnë në
mënyrë produktive, të hapin vende pune dhe të zgjerohen.
Klima e investimeve mund të përkufizohet nga tre variabla komplekse:
1. Politikat makroekonomike
2. Qeverisja dhe institucionet
3. Infrastruktura3
Në vitet e fundit ekonomia e Kosovës është duke treguar përparim të
rëndësishëm në tranzicion në një sistem të bazuar në treg dhe ruajtjen e stabilitetit
makroekonomik, megjithatë ajo është ende shumë e varur në ndihmën e bashkësisë
ndërkombëtare dhe në diasporë për asistencën financiare dhe teknike.4
Remitancat nga diaspora të vendosura kryesishtë në vendet perëndimore të tilla
si Gjermania, Zvicra dhe vendet nordike janë vlerësuar të japin llogari për rreth 15% të
GDP-së, dhe aktivitetet e financuara nga donatorët dhe ndihmesës për rreth 10%.
Statistikat tregojnë se papunësia është rreth 45% dhe kjo është një problem i
rëndësishëm që inkurajon migrimin jashtë vendit dhe një ekonomi e konsiderueshme
informale, e paraportuar.
Nga ana tjetër, minerale dhe metale duke përfshirë linjit, plumb, zink, nikel,
krom, alumin, magnez, dhe një shumëllojshmëri të gjerë të materialeve të ndërtimit
formuan një herë shtyllën kurrizore të industrisë, por prodhimi ka rënë për shkak të
plakjes së pajisjeve dhe investime të pamjaftueshme.
Në korrik të vitit 2008, Kosova ka marrë premtime të 1.9 bilion $ nga 37 vende
në mbështetje të prioriteteve të saj reformuese, por kriza financiare globale ka kufizuar
këtë ndihmë. Në qershor 2009, Kosova u bashkua me Bankën Botërore dhe Fondin
Monetar Ndërkombëtar. Në mënyrë që të ndihmojë integrimin e Kosovës në strukturat
rajonale ekonomike, UNMIK-u ka nënshkruar (në emër të Kosovës), pranimin e saj në
Zonën e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) në 2006. Serbia dhe Bosnja më
parë kishte refuzuar të njohin vulën e doganave të Kosovës ose të reduktuara të zgjasë
privilegje tarifore për produktet e Kosovës nën CEFTA-s, por të dyja vendet rifilluan
tregtinë me Kosovën në vitin 2011.Monedha zyrtare e Kosovës është euro, por

Terli Mings: “Studimi i Ekonomisë,” Libri universitar, Tiranë 1993, fq. e cit.104
Zeki Bejtullahu: ‘’Bazat e Biznesit’’, Prishtine 2000
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dinariserb është përdorur edhe ilegalisht në enklavat serbe. Kosova ka mbajtur një
suficit buxhetor deri në vitin 2011, kur shpenzimet e qeverisë u rrit ndjeshëm.5
Përveç CEFTA-së, Kosova është pjesë e programit të Sistemit të Përgjithësuar
tëPreferencave të Shteteve të Bashkuara, e cila ia mundëson kompanive në Kosovë
tëeksportojnë një listë të produkteve pa paguar ndonjë detyrim doganor. Përtërirja e
fundite GSP është bërë me 5 Nëntor 2011, dhe do të jetë e vlefshme deri më 31 Korrik
2013.Kosova gjithashtu përfiton qasje pa tarifa doganore në tregun e BE-së falë
RegjimitAutonomtë Preferencave Tregtare.
Rritja ekonomike që nga viti 2007, rritja reale vjetore e GDP-së asnjëherë nuk ka
qenë më pak se dy për qind, dhe rritja mesatare ka qenë ndër më të lartat në Ballkanin
Perëndimor, në rreth 4 për qind ½. Megjithatë, zhvillimet e veçanërisht të pafavorshme
të çmimeve një rritje laike e çmimeve për ushqim të importuara ka ndikuar në të
ardhurat reale qe kanë penguar përfitimet e plotë të rritjes së Kosovës. Rritja reale e
GDP-së pritet të jetë në mes të 2 dhe 3 ½ për qind në 2013. Relativisht i lartë Normat e
rritjes pritet të reflektojë në rritjen e popullsisë të pjesshme, ndërsa për kokë banori rritja
pritet të jetë afërsisht në përputhje me moshatarët e Kosovës. Inflacioni është duke u
nxitur nga çmimet e ushqimit të importuar, por inflacioni bazë pritet të mbeten në rreth
2 për qind, në përputhje me adoptimin unilateral të Kosovës e euros. Nuk ka pothuajse
asnjë lidhje financiare apo të eksportojë në vendet e krizës. Ekspozimi i koncentruar i
jashtëm i Kosovës do të kthehet në një rrezik, megjithatë, duhet perspektivat për
ndryshimin e vendeve pritëse të diasporës, ose në rast se diaspora në disa pika të bëhet
më pak i bashkangjitur në Kosovë në afat më të gjatë.6
Aktualisht BE-ja është duke pasur negociata të drejtpërdrejta me Kosovën dhe
Serbinë kështu që këto masa të forcuar klimën e biznesit nisma për këtë arsye të
rëndësishme për të normalizuar marrëdhëniet dhe për të rritur tregtinë dhe paqen në tërë
rajonin dhe përfundimisht të sjellë të dy vendet në BE. Kosova është përmirësuar veten
në ranglistën botërore për të bërë biznes megjithatë mbetet ende shumë për t'u bërë. Ka
disa tregues se zhvillimi i bujqësisë ka disa shenja të përmirësimeve megjithatë ende
mbetet shumë për t'u bërë në vitet që vijnë sidomos nëse nuk janë më shumë investime
në zhvillimin e kapitalit njerëzor në kombinim me teknologjinë. Sa i përket rregullave të
kuadrit fiskal, ato duhet të bazohen aftësitë reale nëse këto projekte mund të financohen
të tilla si investime në infrastrukturë, ku atje janë kostot e larta me ndërtimin dhe
mirëmbajtjen e ardhshme, ku këto kosto janë potencialisht të panjohur se sa ata tubim
shpenzimet që në të ardhmen mund të jetë një hit në buxhet.7

5

http://www.indexmundi.com/kosovo/economy_profile.html
http://www.fao.org/docrep/003/x7352e/x7352e02.htm
7
http://www.imf.org/external/np/ms/2013/061013b.htm
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Parashikimi i treguesve makroekonomik tregon se ekonomia e Kosovës gjatë
periudhës 2011-2014 pritet të arrijë një rritje mesatare prej 6.8%. Shkalla pozitive e
rritjes pritet të jetë e shtyrë nga politikat fiskale ekspansioniste, ndërsa investimet
private dhe eksportet gjatë periudhës së parashikuar pritet të vazhdojnë me një shkallë
relativisht stabile të rritjes. Më saktësisht, në vitin 2013projektohet të arrihet një rritje
më e madhe ekonomike, që rezulton nga rritja e eksporteve, investimeve dhe konsumit,
e kryesisht si rezultat i rritjes së pagave të sektorit publikë dhe ndikimit multiplikativ në
ekonominë e Kosovës.8

Figure 1-Skenarët makro-fiskale për rritjen ekonomike përgjatë periudhës 2011-2014

Burimi: Departamenti i Makroekonomisë, MF
Përshkrimi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Në miliona euro, pëvec nëse shënohet ndryshe
Konsumi

4,345

4,280

4,760

5,074

5,336

5,545

5,819

Investimet

1,094

1,166

1,213

1,433

1,620

1,704

1,756

-1,587

-1,534

-1,684

-1,867

-1,979

-2,035

-2,075

612

820

875

933

995

1,049

1,049

-2,156

-2,146

2,504

-2,742

-2,912

-3,030

-3,124

3,905

3,912

4,289

4,639

4,978

5,214

5,501

6.9

2.9

4.0

5.3

5.1

5.4

6.0

1,847

1,848

1,996

2,127

2,249

2,321

2,412

9.2

-2.4

3.5

5.3

2.1

1.5

1.4

Neto eksporti
Eksporti i mallrave dhe
sherbimeve
Importi i mallrave dhe
sherbimeve

BPV
Rritja reale e BPV-së, në
%
BPV per koke banori, në
euro
Inflacioni, në %

Table 1 - Tabela 1: Treguesit kryesor makroekonomik, 2008-2014, në miliona euro

Burimi: Departamenti i Makroekonomisë, MF

8

http://www.imf.org/external/np/ms/2013/061013b.htm
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2.1.1. Te hyrat e Përgjithshme tëVendit
Të hyrat totale të vendit në 2012 ishin 1,782.8 milionë euro9, që do të thotë se ka
një rritje në të ardhura në krahasim me vitin e kaluar. Ndihma e donatorëve kanë qenë
327.100.000 euro (264.3 grantet e donatorëve nga vendet e huaja dhe 62.2 milionë euro
si grante të investimeve), të cilat përfaqësojnë 18.3% të të ardhurave totale. Pjesëmarrja
e asistencës së donatorëve në të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në vitin 2012 ishte më
e ulët krahasuar me vitet e mëparshme (në vitin 2012 ishte 18.3%, ndërsa për vitin 2011
ishte 20,6%).10

Figure 2-Të hyrat e Përgjithshme të Qeverise11

Burimi: Departamenti i Makroekonomisë, MF

2.1.2. Sistemi Financiar
Sistemi financiar i Kosovës është ndërtuar mbi themele krejtësisht të reja. Të
gjithainstitucionet financiare në Kosovë janë private dhe kanë mbetur të
qëndrueshmepavarësisht krizës financiare. Janë tetë Banka të licencuara, dy fonde
pensionale, 19ndërmjetës të tjerë financiarë, 28 ndihmës financiarë dhe dhjetë kompani
të sigurimevenë Kosovë. Gjashtë nga tetë bankat në Kosovë janë në pronësi të huaj.
Sistemi financiarë iKosovës është i karakterizuar nga një sektor bankar shumë i
qëndrueshëm i rregulluar ngaBanka Qendrore, që është themeluar si institucion i
pavarur. Aktualisht bankat dheinstitucionet financiare jo bankare (duke përfshirë
institucionet mikro financiare) qëveprojnë në Kosovë ofrojnë kredi individuale dhe
kredi për biznese. Gjatë viteve të fundit,bankat kanë qenë mjaft konservative në dhënien
e kredive për individë dhe biznese. Kjo ika lejuar ata që të jenë shumë të qëndrueshëm,
dhe gjithashtu ka kontribuar nëstabilitetin e tregut të pasurive. Megjithatë, normat e
interesit mbeten të larta, nëkrahasim me BE-në dhe vendet rajonale. Normat e interesit
ne bizneset dhe kreditëagrobiznesit janë veçanërisht të larta.12

9

http://esk.rks-gov.net/zyra-e-shtypit/611-komunikate-per-media-llogarite-qeveritare-te-kosoves-20042012
10
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12345.pdf
11
http://esk.rks-gov.net/ENG/dmdocuments/Kosovo%20Government%20Accounts%202004-2012.pdf
12
http://data.worldbank.org/country/kosovo2013 data:
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Problemi i normave të larta të interest mbetet një sfidë për Kosovën për vitet e
ardhshme,dhe përmirësime të rëndësishme duhet të bëhen në mjedisin e biznesit dhe
sektorëve tëtjerë në mënyrë që ato të ulen. Sundimi i pakënaqshëm i ligjit dhe situata
ezbatimit tëdobët të kontratave janë dy çështjet më të ngutshme të cilat duhet të
adresohen nëmënyrë që normat e interesit në Kosovë të ulen.13

•

Lista e bankave nëKosovë:14
Banka per Biznes
Rr. UCK, Nr. 41, Prishtinë
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 244 666
fax.381 (0) 38 243 656, 657
Kosove

http://www.bpbbank.com/

•

Banka Ekonomike
Sheshi Nënë Tereza p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381(0) 38 22 53 53
Fax: +381(0) 38 22 53 54

http://www.bekonomike.com/

•

Raiffeisen Bank Kosovo
Rr. UÇK Nr. 51,
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 22 22 22 142
fax.381 (0) 38 20 30 11 30
Kosove

http://www.raiffeisen-kosovo.com/

•

Procredit Bank
Rr.Nëna Terezë no.16
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 555 777
fax.381 (0) 38 248 777
Kosove

http://www.procreditbank-kos.com/

•

Teb SH.A.
Rr. Agim Ramadani 15
10000 Prishtinë
Kosovë

13
14

http://www.worldbank.org/en/country/kosovo
Institucionet e regjistruara Financiare http://www.bqk-kos.org/?cid=1,42

17

tel.381 (0) 38 230 000
fax. 381 (0) 38 224 699

http://www.teb-kos.com/

•

NLB
Rr. Rexhep Luci nr.5
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 234 111
fax. 381 (0) 38 246 189

http://www.nlbprishtina-kos.com/

•

Banka Kombetare Tregtare
Kosovë
Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakoviç Nr.9
10000 Prishtinë
Kosovë
tel.381 (0) 38 666 666
fax.381 (0) 38 222 906

http://www.bkt.com.al/
•

Turkiye Is Bankasi
Dega në Kosovë
Rr. UÇK Nr. 43,
10000 Prishtine, Republika e Kosoves
tel.381 (0) 38 22 45 41
fax.381 (0) 38 22 45 42

http://www.isbank.com.tr/

2.2.

Mjedisi Biznesorë në Kosovë

Biznesi është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin.
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm të biznesit ka qenë e njohur gjerësisht si një
parakusht thelbësor për përgjigje të sektorit privat që të çon në rritjen dinamike, dhe në
fund të fundit punësim dhe të ardhura.Qeveria, për këtë arsye, ka rolin kryesor në
krijimin e një ambienti të përshtatshëm biznesi. Për këtë arsye, është me rëndësi të
madhe për të hartuar rregullat dhe rregulloret që stimulojnë rritjen e ndërmarrjeve.
Kohët e fundit, politikëbërësit dhe organizatat shumëkombëshe janë përqendruar shumë
në një mjedis të shëndoshë të investimeve, si një strategji për zhvillimin ekonomik.15
Sic e dimë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) formojnë shtyllën
kurrizore të ekonomisë së BE-së të kontabilitetit për 99.8% të ndërmarrjeve jofinanciare në vitin 2012, e cila barazohet me 20.7 milion biznese.Shumica dërrmuese
(92.2 për qind) janë mikro-ndërmarrje, të definuara si ato me më pak se dhjetë të
15

Dornbusch, R. dhe Fischer, S. (2000). Makroekonomia, Dituria, 2000, Tiranë
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punësuar. Disa 6.5 përqind e NVM-ve në BE klasifikohen si ndërmarrje të vogla (që
punësojnë ndërmjet 10 dhe 49 njerëz) dhe 1.1 përqind janë të mesme (50-249 punonjës).
Bizneset e mëdha, me më shumë se 250 punonjës, llogariten për vetëm 0.2 të
ndërmarrjeve jofinanciare në sektorin e BE-së.
Në aspektin e punësimit, NVM-të sigurojne 67.4% të vendeve të punës në
ekonominë jo financiare të biznesit në vitin 2012, pothuajse identik me vitin 2011 (67,4
%), por deri nga 66.9 % në vitin 2010.
Micro
Numri i ndërmarrjeve
Numri
19,143,521
%
92.2
Punësimi
Numri
38395819
%
29,6
Bruto vlera e shtuar
EUR Millions
1307360,7
%
21,2

Te Vogla

Te Mesme

SMEs

Te Medha

Totali

1,357,533
6,5

226,573
1,1

20,727,627
99.8

43,654
0,2

20,771,281
100

26771287
20,6

22310205
17,2

87477311
67,4

42318854
32,6

129796165
100

1143935,7
18,5

1136243,5
18,4

3587540
58,1

2591731,5
41,9

6179271,4
100

Table 2-Numri i ndërmarrjeve, punësimit dhe vlera e shtuar bruto në BE-27, nga madhësia në klasë, 201216

Forcimi i mjedisit të biznesit në Kosovë është një mekanizëm që do të
mbështesë një rritje të investimeve të huaja direkte dhe do të përshpejtonte
institucionalizimin e kushteve konkurruese ne dy menyra rritjen e biznesit vendas dhe
të investimeve të bizneseve të jashtëm në Kosovë . Për më tepër, zhvillimi i një mjedisi
më tërheqës të biznesit nga ana e tij do të përmirësojë atraktivitetin e Kosovës në rajon
dhe për të gjithë Evropën. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së tij, nuk ka patur ndonjë
përmirësim të dukshëm në mjedisin e biznesit të Kosovës gjatë dy viteve të fundit.
Mangësi të shumta kanë qenë të identifikuar nga disa raporte. Duke qenë në një
fazë të hershme të procesit të tranzicionit dhe gjithashtu një fazë e hershme e ndërtimit
të shtetit, Kosova po ballafaqohet me sfida të rënda në krijimin e një ambienti të
përshtatshëm biznesi. Për shkak të mungesës së seriozitetit dhe pjekurinë e
politikëbërësve lidhur me këtë çështje, Kosova, së bashku me Bosnje- Hercegovinën,
sot renditet si mjedis pak tërheqëse të biznesit në rajonin e Evropës Juglindore. Kjo
mungesë e angazhimit nga politikëbërësit dhe klimës jo të kënaqshëm të biznesit dërgon
sinjale negative për investitorët e huaj në lidhje me mundësitë për të bërë biznes në
Kosovë.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së
Kosovës dhe llogaritë për rreth 40% të PBB-së. NVM-të punësojë rreth 60% të
punonjësve të sektorit formal dhe llogari për 99% të të gjitha bizneseve. Megjithatë,
16

Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge Econometrics/Ecorys
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pavarësisht rëndësisë së tyre të madhe, veçanërisht si gjeneratorë të punës, NVM-të në
Kosovë vazhdojnë të përballen me pengesa institucionale dhe pengesa të tjera në
mjedisin e biznesit (edhe pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 dhe krijimin e disa
institucioneve relevante).
Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2013 (TM2 - 2013) gjithsej janë regjistruar 2504
ndërmarrje, ndërsa në tremujorin paraprak (TM4 - 2012) kanë qenë 3101 sosh, që
vërehet një rënie në mes tremujorëve për 597 ndërmarrje, e që shprehur në përqindje
kemi për 19.3% më pakë ndërmarrje të regjistruara në këtë tremujorë.
Po ashtu rënie prej 8.5% e bizneseve të reja vërehet krahasuar edhe me
tremujorin enjëjtë të vitit paraprak (TM2 - 2012).
Aktivitetet ekonomike më të preferuara edhe gjatë këtij tremujori ishin: tregtia
me 793ndërmarrje (31.7%), pasuritë e patundshme dhe dhënia me qira me 322
(12.9%),industria përpunuese 278 (11.1%), hotelet dhe restorantet me 245 (9.8%),
aktivitetettjera shoqërore dhe personale 224 (8.9%), ndërtimtaria me 223 (8.9%),
transporti,depot dhe telekomunikacioni me 175 ndërmarrje (7.0%), bujqësia, gjuetia dhe
pylltaria149 (6.0%), ndërsa aktivitetet tjera marrin pjesë në shkallë shumë të vogël.
Kategoria e numrit të punësuarve nga 1-4 (të punësuar) përbën rreth 2428
ndërmarrjeapo 97.0% të ndërmarrjeve të reja, kategoria me 5-9 me 58 (2.3%), kategoria
me 10-19 me 13 (0.5%), kategoria me 20-49 me 3 ndërmarrje (0.1%), kategoria me 50249 mevetëm 2 ndërmarrje, ndërsa në kategorinë e fundit me 250 e më shumë të
punësuarnuk është asnjë ndërmarrje e re e regjistruar në këtë tremujorë.
Sa i përket shtrirjes së ndërmarrjeve të reja nëpër komuna edhe në këtë
tremujorëmbizotëron Prishtina me 681 sosh (shprehur në përqindje 27.2%), Prizreni dhe
Ferizajkanë numër të njëjtë me nga 196 (7.8%), Gjilani me 147 (5.9%), Peja me 131
(5.2%), Mitrovica me 119 (4.7%), Gjakova me 109 (4.3%),ndërsa komunat tjera kanë
numer me te vogel te ndermarrjeve te reja gjate ketij tremujori.17

17

http://esk.rks-gov.net/publikimet/cat_view/12-regjistri-statistikor-ibizneseve?orderby=dmdate_published
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Table 3 -Numri i ndërmarrjeve të reja dhe të regjistruara sipas tremujorëve dhe seksioneve ekonomike
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Figure 3-Numri i ndërmarrjeve të reja dhe të riregjistruara dhe atyre te shuara

Pavarësisht nevojës ekzistuese dhe stimuj për progres, një politikë efikase
qëmjedisi i biznesit mund të përmirësohej në Kosovës ende nuk është dizajnuar, ndërsa
shumë nga institucionet përgjegjëse për rritjen e biznesit nuk kanë zgjidhje të reja me të
cilat mund të trajtojnëkëto dështime të mëdha të politikave të brendshme.
Vit për vit ndryshimet në renditjen e përgjithshme nuk pasqyrojnë se si mjedisi
rregullator i biznesit në një ekonomi ka ndryshuar me kalimin e kohës ose se si ka
ndryshuar në fusha të ndryshme, krahasimi i treguesve të ekonomisë sot me ato të një
viti më parë mund të tregojë se ku pengesa të konsiderueshme vazhdojnë dhe ku ata janë
pakësuar.
Këta janë treguesit krysore të të bërit biznes të një vendi ndërsa kjo renditje dhe
ky krahasim i takon tregut tëKosovës, në bazë të këtyre treguesve është ndëruar edhe
pyetsori jonë për këtë punim i realizuar me ndërmarrje të tregut tonë si dhe të dhënat e
të cilit të detajuara i kemi paraqitur në forma tabelare dhe me grafikone ne kapitullin e
pestë Analiza e tëgjeturave (rezultateve).
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Treguesit

2012

2013

Progresi/Përkeqësimi

1. Fillimi i Biznesit

168

100

Përmirësim

2. Lejet e Ndërtimit

171

136

Përmirësim

3. Energjia Elektrike

124

121

Përmirësim

4. Regjistrimi i Pronës

73

58

Përmirësim

5. Marrja e Kredisë

21

28

Përkeqësim

6. Mbrojtja e Investitorëve

174

98

Përmirësim

7. Pagesa e Taksave

46

43

Përmirësim

8. Pengesat në Kufijë

131

121

Përmirësim

9. Zbatimi i Kontratave

157

138

Përmirësim

10. Paaftesitë Paguese

31

83

Përkeqësim

Table 4- Rangimi i treguesve te te berit biznes ne 2012 dhe 2013

2.3.

Procedurat për hapjen e një biznesi tëri në Kosovë

Regjistrimi zyrtar i kompanive ka shumë përfitime të menjëhershme si për
kompanitë ashtu edhe për pronarët e bizneseve dhe të punësuarit. Kompanitë e
regjistruara zyrtarisht kanë qasje në shërbime dhe institucione si nga gjykatat, bankat, si
dhe në tregje të reja dhe punonjësit e tyre mund të përfitojnë prej masave mbrojtëse të
parashikuara me ligj.
Regjistrimi i përkohshëm i ndërmarrjeve në Kosovë është bërë në pajtimme
Rregulloren nr. 2000/1 të datës 14 janar 2000. Ndërsa, nga maji i vitit 2003regjistrimi i
bizneseve ka kaluar në kompetencë të Qeverisë së Kosovës, respektivisht të Ministrisë
së Tregtisë dhe Industrisë. Ky regjistrim bëhet konform udhëzimit administrativ Nr.
2003/1
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Një Shoqëri Tregtare mund të themelohet dheregjistrohet nëKosovë për çfarëdo
qëllimi të ligjshëm dhe mund të kryej çfarëdo veprimtarie të ligjshme të përcaktuar në
nomenklaturen e kodeve të aktiviteteve. Kodet janë shifra që përputhen me aktivitetin /
veprimtarinë e biznesit të cilin ju e keni përzgjedhur për ta hapur.
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, (ARBK) bënë regjistrimin e të
gjitha bizneseve të reja, ndryshimet e të dhënave të biznesit, shuarjen e biznesit,
lëshimin e certifikatës për regjistrim me numrin fiskal, certifikaten e tatimit mbivlerën e
shtuar TVSH, certifikatën e export- importit, ofron informacionet si dhe formularët
falas.
Në ARBK regjistrohen këto lloje të bizneseve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biznese Individuale,
Ortakëri të përgjithshme,
Shoqëri Komandite,
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,
Shoqëri aksionare,
Kompani të huaj,
Ndërmarrje shoqërore,
Ndërmarrje publike dhe
Kooperativa bujqësore.18

Një biznes duhet të regjistrohet në mënyrë që aj të mund të funksionoj në treg si
i ligjëshëm, në Kosovë janë gjithsej 26 qendra për regjistrim të biznesit në komuna të
ndryshme, procedurat dhe dokumentet që nevoiten për regjistrimin e biznesit mvaret
edhe nga forma e organizimit të atij biznesi e që ARBK në Kosovë i ka grumbulluar në
këtë mënyrë:
1. Formulari i aplikimit – i cili është i ndryshëm varësisht nga forma e organizimit
të biznesit - Informacioni mbi kërkesat ligjore të shoqërive tregtare mund të
gjendet në ligjin Nr.02//L-123 për Shoqëritë Tregtare.
Per bizneset Individuale dhe Ortakerite e përgjithshme vlene formulari B, ndersa
per Shoqerite Komanidite, Shoqerite me pergjegjesi te kufizuar dhe Kompanite e
huaja vlene formulari Ao.

2. Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra:
a. Pranë çdo qendre të ARBK-së; ose
b. Mund të shkarkohen nga faqja zyrtare e internetit të ARBK-së.

18

http://www.arbk.org/sq/Llojet-e-bizneseve
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3. Dorëzimi i aplikimit për regjistrim në ARBK
4. Lista e dokumenteve shoqëruese per regjistrimin e biznesit
a. Formulari i plotësuar
b. Dokumet identifikimi ( Letërnjoftimi ose Pasaporta)
Për ortakëritë duhet marrëveshja në mes të ortakëve19
Për regjistrimin e ndërmarrjeve Zyra e Regjistrimit ka përgatitur formularët
enevojshëm, të cilët ndahen në katër grupe: A, B, C, D,
Formulari A - shërben për regjistrimin fillestar si dhe për ndryshime në
shoqërinëaksionare, shoqërinë me përgjegjësi të kufizuara, ortakërinë e kufizuar
osekompaninë e huaj.
Formulari B - shërben për regjistrimin e ndërmarrjes së re apo për ndryshime
nëbiznesin individual apo në ortakërinë e përgjithshme.
Formulari C - shërben për regjistrimin e emrit tregtar
Formulari D - shërben si dëshmi për përmbushjen e të gjitha obligimeve tatimore
menjë dokument përcjellës nga Autoriteti Tatimor.20
Formulari A0 - përdoret për të bërë regjistrimin për herë të pare e një biznesi,Shoqërie
Aksionare, Shoqërieme Përgjegjësitë Kufizuar, Ortakëritë Kufizuar ose tënjë
Kompanisë së huaj.
Formulari A1- përdoret për ndërrimtë emrittë Shoqërisë aksionare,
Shoqërisëmepërgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A2–ka të njejtin role me formularin A1
Formulari A3 - përdoret për ndërrimtë adresëstë Shoqërisë aksionare,
Shoqërisëmepërgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A4 - përdoret për ndërrimtë Tipittë Shoqërisë aksionare,
Shoqërisëmepërgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A5 - përdoret për ndërrimtë numrittë punëtorëve të Shoqërisë
aksionare,Shoqërisëme përgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së
huaj

19

http://www.arbk.org/sq/Regjistrimi-i-biznesit-te-ri

20

Nisma Ekonomike për Kosovën – www.ECIKS.org
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Formulari A6 -përdoret për ndërrimtë Kapitalittë Shoqërisë aksionare,
Shoqërisëmepërgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A7- përdoret për ndërrimtë Veprimtarive të Shoqërisë aksionare,Shoqërisë
me përgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A8 -përdoret për ndërrimtë Pronarëve‐Aksionarëve të Shoqërisëaksionare,
Shoqërisëme përgjegjësitë kufizuar,Ortakërisë së kufizuar oseKompanisë së huaj.
FormulariA9 -përdoret për ndërrimtëDrejtorëve të Shoqërisë aksionare, Shoqërisëme
përgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari A10- përdoret për ndërrimtë Pronarëve‐Aksionarëve të Shoqërisëaksionare,
Shoqërisëme përgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar oseKompanisë së huaj.
Formulari E- përdoret përregjistrimtë përkohshëmderi në privatizimtë Ndërmarrjeve
shoqërore dheNdërmarrjeve Publike.
Formulari K0- përdoret përregjistrimfillestartë Kooperativës Bujqësore.
Formulari K1- përdoret për ndërrimtë Emrittë Kooperativës Bujqësore.
Formulari K3- përdoret për ndërrimadrese të Shoqërisë aksionare,
Shoqërisëmepërgjegjësitë kufizuar, Ortakërisë së kufizuar ose Kompanisë së huaj.
Formulari K6- përdoret për ndërrimtë Kapitalittë Kooperativës Bujqësore.
Formulari K7- përdoret për ndërrimtë Veprimtarive Kooperativës Bujqësore.
Formulari K8- përdoret për ndërrimtë Pronarëve‐Aksionarëve KooperativësBujqësore.
Formulari K9- përdoret për ndërrimtëDrejtorëve të Kooperativës Bujqësore
Formulari K10- përdoret për ndërrimtëNjësive të Kooperativës Bujqësore.
Formulari K11- përdoret përregjistrimtë Bashkësisë së Kooperativave Bujqësore21

21

http://kk.rks-gov.net/peje/Temat/Regjistrimi-i-Bizneseve.aspx
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Çfarë do të duhet për të filluar një biznes në Kosovë? Sipas të dhënave të
mbledhura per të filluar një biznes kërkon 6 procedura, merr 30 ditë kohë, kushton
22.1% të të ardhurave për frymë dhe kërkon kapitalit të paguar minimale prej 0.0% të të
ardhurave për frymë fig.4

Figure 4- Cka duhet për të filluar një biznes në Kosovë - Kapitali i paguar minimal (% e të ardhurave për frymë): 00

Globalisht, Kosova qëndron në 100 në renditjen e 189 ekonomive në lehtësimin
e fillimit të një biznesi, por se cilat janë ndryshimet në procedurat, kohën, koston apo
kapitalit të paguar minimal të kërkuar për të filluar një biznes, mund të na ndihmojë të
tregojmë atë që duhet bërë për ta bërë më të lehtë për të të filluar një biznes.

Figure 5 - A ka filluar biznesi te behet me i lehte mekalimin e kohes - Numri i procedurave
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Figure 6- A ka filluar biznesi te behet me i lehte mekalimin e kohes - Numri i Diteve (Kohes)

Figure 7 - A ka filluar biznesi te behet me i lehte mekalimin e kohes – Kosto(% e te ardhurave per frym)

Figure 8-- A ka filluar biznesi te behet me i lehte me kalimin e kohes - Kapitali i Paguar minimal
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Ekonomitë në mbarë botën kanë ndërmarrë hapa duke e bërë më të lehtë për të
filluar procedurat e një biznesi, riorganizimi duke krijuar një one-stop shop, duke e bërë
procedura të thjeshta ose më të shpejtë duke futur teknologji dhe reduktimin ose
eliminimin e kërkesave minimale të kapitalit. Shumë prej tyre kanë ndërmarrë reforma
të regjistrimit të biznesit në faza-dhe ata shpesh janë pjesë e një programi më të madh të
reformës rregullatore. Ndër përfitimet kanë qenë kënaqësi më të mëdhadhe kursime dhe
bizneset e regjistruara, më shumë burime financiare dhe mundësitë e punës.
Në themel treguesit e treguar në këtë kapitull për Kosovën është një grup i
procedurave, hapave specifike burokratike dhe ligjore që një sipërmarrës duhet të
kompletojë për të përfshirë dhe të regjistruar një firmë të re. Këto janë identifikuar nga
Doing Business nëpërmjet bashkëpunimit me profesionistët relevante lokale dhe
studimin e ligjeve, rregulloreve dhe informatave në dispozicion të publikut për hyrjen e
biznesit në këtë ekonomi. Në vijim është një përmbledhje e detajuar e këtyre
procedurave, së bashku me kohën dhe kostos. Këto procedura janë ato që zbatohen për
një kompani qe temund te hyje ne treg.
No.

Procedura

Koha e
Kompletimit

Kosto

Hapja e nje llogarie bankare
1

Hapja e një llogarie bankare është ende e nevojshme 1 dite
për qëllime tatimore - dhe Administrata Tatimore do
të duhet për të parë të dhënat e llogarisë bankare.
Hapja e një llogarie bankare është e nevojshme për të
kryer aktivitetet e përditshme të biznesit. Në bazë të
ligjit nr. 04/L-102 "Mbi Administratën Tatimore dhe
Procedurat", i ndryshuar, çdo transaksion më i larte se
500 euro (500 €) duhet të bëhet përmes llogarisë
bankare.

Pa pagese

Kërkesa dhe marrja e çertifikatës së biznesit dhe
dokumentin
‘’Informata
për
Biznesin‘’në
Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës
(ARBK), si dhe numrin fiskal dhe regjistrimin e
plotë të TVSH-së.

2

21 dite

Pa pagese

Procedura për marrjen e numrit te regjistrimit të
biznesit, numrin fiskal dhe numrin e TVSH-së eshte
shkrirë në një procedurë të vetme.
One stop shop janë themeluar në 26 komuna dhe tani
në mënyrë rutinore regjistrimin e biznesit dhe
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numrave fiskal (dhe nëse kërkohet, TVSH regjistrimi)
brenda 24 orëve të kërkesës në një procedurë të
vetme.

Sipas ligjit të ndryshuar për Shoqëritë Tregtare,
vërtetim mbi regjistrimin e biznesit mund të lëshohet
në 3 ditë, por zakonisht zgjat deri në 3 javë.
Të vetmet dokumentet e kërkuara me ligj dhe në
praktikë për regjistrimin e LCC janë:

1.
2.
3.
4.

Formularin për Regjistrimin e Biznesit
Statuti i kompanisë
Certifikata e titullit ose kontrata e qirasë
Kopje të letërnjoftimeve të të gjithë
aksionarëve
5. Zgjidhja që tregon vendimin për të
themeluar një biznes në Kosovë

Bërja e vulës së kompanisë
3

Vula nuk kërkohet me ligj. Megjithatë, shumica e 1 dite
bizneseve bëjnë vulë dhe e shfrytëzojnë atë gjatë
ndërveprimeve të tyre me autoritete.

20-50 €

Kërkimi dhe marrja e inspektimit nga Komisioni
Teknik Komunal

4

Pas marrjes së Certifikatës për Regjistrimin e Biznesit
nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve e Kosovës,
pala duhet të bëjë kërkesë te Komisioni Teknik
Komunal (në komunën e Prishtinës) për të inspektuar
kushtet sanitare, sigurinë e lokaleve, etj.

5 dite

525€per
license dhe
50 € per
inspektim

1 dite

Pa pagese

Inspektimi i lokalit afarist nga Administrata
Tatimore

5

ATK mund të bëjë një vizitë në lokalin afarist për të
inspektuar vendin para lëshimit të numrit fiskal.
Ndërmarrësi duhet të jetë prezent në vend gjatë
kryerjes së inspektimit.
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Regjistrimi i punonjësve për skemën e pensioneve
me Administratën Tatimore në Ministrinë e
Ekonomisë dhe Financave
1 dite

Pa pagese

6
Çertifikata e biznesit, kopje të kartave të identitetit
dhe një formular i plotësuar i regjistrimit kërkohen të
regjistrohen punëtorë për pension.
Table 5 - Përmbledhje e procedurave për fillimin e një biznesi në Kosovë- koha dhe kostoja22

2.4.

Masat për reduktimin e vështirësive specifike për Ndermarrjet e Vogla
dhe të Mesme

Qeverisja e mirë, transparenca, stabiliteti dhe parashikueshmëria, janë baza
thelbësorepër zhvillimin ekonomik. Nëse këto tipare bazë politike dhe ligjore kanë
mangësi, atëherë stimulantët për rritjen ekonomike si për shembull: burimet e bollshme
natyrore, taksat e ulëta apo krahu i lirë i punës, nuk rezultojnë efikase sa duhet. Meqë
mungesa e stabilitetit politik dhe sigurisë cenojnë shumicën e bizneseve të ligjshme, u
takon qeverive që mbrojtjen e të drejtave dhe lirive civile, politike dhe ekonomike të
tyre, ta bëjnë prioritet kryesor. Përveç garantimit të të drejtave të njeriut dhe
parandalimit të krimit, qeveritë duhet të mbrojnë si investimet e huaja, ashtu edhe ato
vendëse kundër arbitraritetit apo bllokimeve të pakompensuara, sanksioneve
diskriminuese dhe nga ndërhyrjet qeveritare me shtysë nga ngjarjet politike. Qeveritë
mund të përmirësojnë transparencën dhe stabilitetin legjislativ duke e afruar
legjislacionin tregtar me standardet rajonale dhe globale, duke botuar ligje, rregullore
dhe vendime të qeverisë, dhe duke lejuar një periudhë njoftimi dhe komentesh përpara
miratimit përfundimtar të ligjeve dhe rregulloreve. Nëpërmjet qeverisë elektronike,
Interneti siguron mundësi me kosto të ulët për të hedhur dritë se si funksionojnë
qeveritë, si bashkëveprojnë me biznesin dhe si e rregullojnë atë. Shtetet mund ta zbusin
korrupsionin si një nga forcat më shkatërruese që kërcënon zhvillimin ekonomik dhe
shoqërinëe shëndetshme duke miratuar ligje të përshtatshme dhe duke ngritur
institucione të pavarura jo vetëm për hetimin dhe ndjekjen ligjore të korrupsionit, por që
të veprojnë si kontrollore të ushtrimit të paligjshëm të pushtetit qeveritar. Këto dhe të
tjera praktika të mira qeverisjeje, u japin një sinjal të qartë bizneseve vendëse dhe të
huaja se vendi në fjalë e çmon kontributin e tyre për të mirën e shoqërisë dhe se do të
punojë me ta për arritjen e përfitimeve të ndërsjella.23

22

Source: Doing Business database.

23

Sinai, A. (2009). “Macroeconomic Effects”, Dicision Economic Inc., Neë York,
Jan. 30.2009.
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Shumë nga vështirësitë që ndikojnë te investuesit e huaj dhekompanitë e mëdha,
janë njësoj si vështirësitë që mundojnëNVM-të. Me ndihmën e USAID-it, BE-së
dheorganizatave të tjera, shumë vende po ndërmarrin masapër lehtësimin e vështirësive
të bizneseve. Dy vështirësitë specifike që ndikojnë më tepër te NVM-të janë procesi i
regjistrimit të biznesit dhe inspektimet shtetërore të NVM-ve. Për një korporatë të
madhe që investon 50 milion euro për një fabrikë që kërkon me shumevite planifikim
dhe ndërtim, kostot e procesit 30-ditortë regjistrimit si dhe tarifat për konsulentët
dheavokatët, janë relativisht të ulëta. Për një NVM që prêt të angazhohet në projektin e
parë, kostot e regjistrimitdhe vonesat mund të jenë fatale.
Hyrja pa vonesa në treg është erëndësishme veçanërisht për mikrondërmarrjet e
reja.Koha e kërkuar për regjistrimin e një ndërmarrjejeshpesh konsiderohet si një
tregues domethënës i cilësisësë mjedisit të biznesit. Vendet më të përparuara i
regjistrojnëbizneset për një ditë, ndërsa në vendet e tjera, kjogjë mund të kërkojë edhe
disa muaj. Një praktikë e mire për përshpejtimin e regjistrimit të bizneseve është
modelione-stop-shop.24Ukraina ka arritur suksese së fundmi me praktiken one-stopshop. Ligji i Ukraines per regjistrimin Shteteror te subjekteve Ligjore dhe Individeve
Sipermarres, i miratuar ne 2004-en thjeshteson procesin e regjistrimit ne
maksimum.Sipërmarrësve tashmë nuk u duhet më që të aplikojnë personalisht në
gjashtë agjenci shteterore te ndryshme. Ligji iri reduktone nderveprimin e sipërmarresit
me nëpunësit shteterore në një kontakt të vetëm, me regjistruesin shtetëror, i cili pranon
aplikimetdhe kryen të gjitha funksionet e regjistrimit dhe raportimit.Kjo qasje adreson
problemet e këtij procesidhe ul kohën e përpunimit të aplikimeve për regjistrinnë katër
ditë. Megjithatë, modeli one-stop-shop nuk shërben si zëvendësues i procesit burokratik
të regjistrimit një sportel i vetëm nuk është ndihmë për bizneset, nëse procesi i
regjistrimit vazhdon të zgjasë shumë në kohë dhe të jetë jotransparent.
Duke pasur parasysh se qfar mund të bëjmë në lehtësimin dhe krijimin e
kushteve më të mira për Sektorit e Ndermarrjeve të Vogla dhe tëMesme në Kosovë ne
kemi paraqitur edhe SWOT Analizën e këtij sektori.
Analiza SWOT (përndryshe SWOT Matrica) është një metodë planifikimi
strukturuar e përdorur për të vlerësuar anët e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e
përfshirë në një projekt ose në një sipërmarrje biznesi. Një analizë SWOT mund të
kryhet për një produkt, vend, industrisë ose personi.

24

http://www.mei-ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Ndermarrjet_e_Vogla_dhe_te_Mesme.pdf
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Perparesite

Dobesite

1. Miratimi i SBV konfirmon përkushtimin e
Qeverisë së Kosovës për zhvillimin e NVM-ve.

1. Mungesa e një kornize të kjartë strategjike për
zhvillimin e NVM-ve

2. Rritja e vazhdueshme e BPV

2. Rangimi në pozitën e Raportit “Te Berit Biznes”
te BB.

3. Mbledhje efektive e taksёs doganore dhe
tatimeve nё kufi.

3. Sundimi i pamjaftueshem i ligjit.

4. Kosova është anëtare e BB dhe FMN.

4. Korniza ligjore është jo e favorshme për fillimin
e e bizneseve.

5. Euro ёshtё monedhë zyrtare, lehtёson tregёtin
me Euro zonё.

5.Barriera rregullative jo tё favorshme.

6. Forca punёtore e edukuar, e re dhe njohёse e
shumë-gjuhëve.

6. Regjistrimi i biznesit i kushtueshëm dhe me
kohёzgjatje tё madhe.
7. Sektor i madh jo-formal.

7. Tokё bujqёsore dhe inpute lokale jo të
shtrenjta.
8. Treg fleksibil i punёs me koston mё tё ulёt nё
Evropё.

8. Nuk ka infrastrukturё pёr treg tё kapitalit
9. Mekanizëm i dobët përkrahës për fillim të
bizneseve.
10.Kulturë ndërmarrëse pak e zhvilluar.
11. Koncentrimi nё tregёti nё vend tё prodhimit.
12. Tё kuptuarit e kufizuar pёr teknologji moderne
tё prodhimit, dhe teknikave tё marketingut dhe tё
biznesit.

Mundesite
1. Pёrshpejtimi i procesit sё anetarësimi në BE.

Rreziqet
1.Rënie e mëtejshme e Kosovёs nё Renditjet
eBёrjes sё Biznesit tё Bankёs Botёrore.

2. Anetarësimi në OBT.
3. Anetarësimi i Kosovës në Javën e NVM-ve të BE.

2. Zbatimi i dobёt dhe jo-konsistent i ligjit të
kontratës dekurajon huadhëniet bankare dhe kreditё.

4. Pёrmirёsimi i lidhjeve nё mes institucioneve
arsimore dhe sektorit privat.

3. Shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë e
reduktojnё kërkesën e tregut vendor.

5. Përmirësimi i implementimit të CEFTA-s.
6.Përfundimi i Procesit të privatizimit.

4. Sektori jo-formal konkurron padrejtësisht me
sektorin formal.

7. Zhvillimi dhe implementimi i planit pёr
zavendёsimin e importit.

5. Përceptimi ndërkombëtar negativë për Kosovën
që ndikon tek NVM-ët eksportuese.

8. Resurse natyrale pak tё shfrytёzuara.

6. Mungesa e përfaqësimit të APIK-ut ne tregjet
ndërkombëtare.

9. Investimet publike nё infrastrukturё.
10. Zhvillimi i mё shumё investimeve nё sferёn e
Partneritetit Publiko Privat.

7. Vonesat për të investuar në rritjen e furnizimit me
energji do të të çojë në mungesën e vazhdueshme të
energjisë.

11. Forcimi i mëtejshëm I marrëdhënieve të biznesit
me Diasporёn e Kosovёs.

8. Sigurimi i vendeve të reja tё punёs nuk i plotëson
kërkesat e një të tregut të punës nё rritje e sipёr.

12.Zgjerimi i inkubatorëve të biznesit dhe të parqeve
të biznesit dhe krijimi I zonave ekonomike.
Figure 9-SWOT Analiza e Sektorit të Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme në Kosovë
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3. METODOLOGJIA
Duke pasur parasysh mungesën e informatave dhe pamundësisë së shfrytëzimit
të burimeve të ndryshme në mënyrë më racionale, për nevoja të punimit”Krijimi i
ambientitmbështetës për biznese fillestare në Kosovë” pos referimeve të bëra në
literaturën e mbledhur dhe publikime të ndryshme nga Institute për hulumtim të tilla si
GAP, OECD, RINVEST etj të dhënat tjera janë mbledhur nga shqyrtimi i disa ligjeve
në Kosovë dhe pjesa tjetër është realizuar me anë të intervistës.
Intervista është realizuar me anë të pyetësorëve dhe gojarisht, ku secila përgjigje
është shënuar në pyetësor. Të intervistuarit kanë qenë pronar të bizneseve nga të gjitha
njësitë rajonale të Kosovës. Pyetësori, ishte i ndarë në disa kapituj duke u bazuar në
fushat nga të cilat mund të nxjerrë rezultate të rëndësishme për gjendjen
ekzistues,strukturën, problemet, vështirësitë dhe për të matur trendin e zhvillimit të
ndërmarrjeve tëvogla dhe të mesme, për të përcaktuar kriteret dhe avancuar
rekomandimet për mundësin embështetjes së zhvillimit të tyre.
Kjo intervistë është realizuar me ane te pyetesorit nga persona kompetent të
kësaj lamie dhe në intervistë kanë qenë pjesëmarrës 783 ndermarrje tëvogla dhe të
mesme nga rajone të ndryshme të Kosovës, Numri prej 783 Ndermarrje përbëjnë 0.77%,
e totalit të përgjithshëm të Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (103,555) të
regjistruara në Republikën e Kosovës.
Mostra për anketim ka qene reprezentative dhe ne mënyre proporcionale
Ndermarrjet janë selektuar në bazë të: shpërndarjes regjionale dhe komunale.
Pyetësori është i dizajnuar me theks të veçantë në mbledhjen e informatave të
rëndësishme për NMVM, si:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacioneve të përgjithshme për ndërmarrjen (identifikimin e ndërmarrjes)
Strukturën e NVM-ve
Strukturën e pronarëve
Resurset njerëzore
Krahasimin e zhvillimit të NVM në periudhave të ndryshme
Përgatitjen profesionale të udhëheqësve të ndërmarrjeve, si dhe përcjelljen e
zhvillimit të përdorimit të teknologjisë për stafin e ndërmarrjeve,
Mundësit e plasimit të produkteve dhe shërbimeve në tregun vendor dhe
ndërkombëtar.
Shfrytëzimin e burimeve të ndryshme financiare dhe orientimin e investimeve
kapitale
Strategjinë e planifikimit të bizneseve
Shfrytëzimin e metodave të marketingut me qëllim të promovimit të produkteve
dheshërbimeve
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•
•
•
•

Përgatitjen e infrastrukturës për informatizimin e NVM-ve
Organizimi i NVM në asociacione dhe organizata të ndryshme të biznesit, me
qëllim të rritjes së bashkëpunimit dhe zgjerimit të tregut
Hartimi i planeve për zhvillimin e NVM-ve në të ardhmen
Pengesat që shfaqen gjatë ushtrimit të veprimtarisë, etj.

Ideja e këtij hulumtimi është të nxjerrë rezultate të rëndësishme për gjendjen
ekzistues, strukturën, problemet, vështirësitë dhe për të matur trendin e zhvillimit të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për të përcaktuar kriteret dhe avancuar
rekomandimet për mundësin e mbështetjes së zhvillimit të tyre.
Finalizimi i këtij punimi do të mundëson edhe adresimin adekuat të vështirësive
dhe problemeve me të cilat ballafaqohen bizneset, si dhe do të mundëson nxjerrjen e
rekomandimeve të nevojshme për hapat e mëtutjeshëm të zhvillimit të bizneseve duke
krijuar lehtësira dhe mbështetje për aktivitetet ekonomike të cilat i zhvillojnë ato me
qëllim të mbështetjes ekonomike dhe punësimit në përgjegjësi për gjeneratat e
ardhshme.
Rezultatet nga pyetesori janë paraqitur në vijim të këtij punimi në formë të
shkruar, tabelare, dhe grafike në kapitullin e pestë qëështë Analiza e të Gjeturave
(Rezultatet).
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4. DEKLARIMI I PROBLEMIT
4.1.

Sfidat e hapjes dhe mbajtjes së një biznesi funksional në Kosovë

Sektori i NVM-ve ka një potencial të pallogaritshëmpër të kontribuar në rritjen
ekonomike, hapjen evendeve të punës dhe zbutjen e varfërisë. Qofshin biznesetë reja në
Silikon Valley në SHBA apo biznese tëvogla tekstile në Bangladesh apo Afrikë,
ndërmarrjet ereja kanë aftësi transformuese. Sidoqoftë, që NVM-tëtë japin efektet e
dëshiruara, sipërmarrësit duhet tëjenë të motivuar që të ngrenë ndërmarrje të
ligjshmedhe që sipërmarrjet e tyre të mund të mbijetojnë. Faktorimë i rëndësishëm për
të bindur sipërmarrësit që tëpunojnë në mënyrë të ligjshme dhe për t’i ndihmuarqë të
mbijetojnë, është klima e biznesit. Nëse barra tejkalonfitimet potenciale, bizneset e
ndiejnë shumë pakstimulin për t’u larguar nga ekonomia informale. Madjeedhe në
mjediset më të mira të biznesit, shumica ebizneseve të reja dështojnë. Mjedisi i
pafavorshëm metaksa të larta, korrupsion dhe burokraci shtypëse, kompromentonmë tej
premisat për sukses.
Klima e pafavorshme e biznesit kandikim më tëmadh mbi NVM-të sesa mbi
bizneset e mëdha, sepseNVM-të kanë më pak ndihm politik dhe fluks të
pamjaftueshëmparash për të ndërmarrë apo për të mbijetuarprocedimeve ligjore, si dhe
burime të pam-jaftueshme për t’iu bindur rregullimeve.
Një studim ikryer në 11 vende të OECD-së konstatoi se kostot e bindjes
administrative për punëtor, ishin mbi pesëherë më të larta për NVM-të më të vogla sesa
për atomë të mëdhatë (Figura 4).

Figure 10-Pikëpamjet e Biznesit për Burokracinë25

25

OECD (2011)
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Kur flasim për ambientin e biznesit dhe segmente të veçanta të tij siç është
politika fiskale, pengesa e parë që duhet përmendur është mungesa e strategjisë
zhvillimore gjithëpërfshirëse për vendin, gjë që ka bërë që qeveria të bazoi zhvillimin në
strategji sektoriale, që në masë të madhe janë dokumente ad-hoc të përgatitura nga
persona të caktuar dhe që shpesh bien në konflikt me objektivat zhvillimore. Në të
shumtën e rasteve këto strategji sektoriale nuk janë të harmonizuara me njëra tjetrën,
duke shkaktuar kështu konflikte në implementimin e projekteve të ndryshme.
Përmirësimi i pozitës në raportin e të berit biznesi të BB nuk po përkthehet në
efekte ekonomike siç do të duhet të ishte. Të gjithë indikatorët ekonomik po tregojnë se
gjendja ekonomike në Kosovë nuk është aspak e mirë. Kosova e mbylli vitin me një
deficit tregtar prej 2.2 miliardë euro, import i produkteve bujqësore kap shumën prej
500 milion euro në vit, të ardhurat reale po bien e papunësia po rritet. Krejt kjo për
shkak të ambientit të biznesit jo të favorshëm.
Kosova vazhdon të jetë ndër vendet më të pa përshtatshme në botë për të bërë
biznes për shkak të procedurave të gjata dhe zvarritjeve e komplikimeve të shumta të
tjera që nga hapat e parë për hapjen (regjistrimin) e një biznesi por edhe më pas gjatë
ekzistencës së tij. Kjo është kështu për shkak të numrit të madh të dokumentacionit të
kërkuar sipas ligjeve dhe akteve në fuqi e po ashtu edhe për shkak të vonesave të
shumta në përpunimin dhe zbatimin e tyre nga institucionet dhe administratës vendore
nga niveli qendror e deri tek ai lokal.
Një konkludim i këtillë mund të bëhet duke u bazuar nga raporti i fundit i
Bankës Botërore (BB) për vitin 2012, “Të bërit biznes në Evropën Lindore”. Përsëri
sikur edhe në vitin e kaluar Kosova sipas analizës dhe kritereve të BB-së renditet në
vendin e 117-të për të bërë biznes. Përderisa vendi i 117-të në konkludimin dhe
përmbledhjen e të gjitha kritereve mund të duket edhe jo aq i keq për dikë, është
shqetësuese se po në të njëjtin raport, për disa faza të të bërit biznes Kosova zbret edhe
më shumë në këtë ranglistë. Është fjala për fazën e parë: hapjen e biznesit dhe po ashtu
edhe në mbrojtjen e investimeve.
Sipas këtij raporti të BB-së, Kosova ka shënuar rënie në ranglistën për hapjen e
një biznesi të ri, sepse me kushtet që duhet plotësuar dhe procedurat që duhet kaluar
nëpër to, vendi i ynë klasifikohet në vendin e 168-të për vitin 2012 nga gjithsejtë 183
shtete në listë.
Bazuar nga ky raport dhe një analize të detajuar të kësaj fushe në vendin tonë, të
hapësh një biznes në Kosovë është edhe sfidë, duke marrë parasysh një seri pengesash
dhe vështirësish siç janë: burokracia ekzistuese, konfliktin e kompetencave ligjore,
kohën e shfrytëzuar dhe vështirësitë e llojllojshme të tjera që nevojiten për hapjen e një
biznesi funksional në Kosovë, veshtiresi keto te cilat ne u munduam te ndahen dhe te
shtjellohe edhe nga rezultatet e intervistes se realizuar me keto ndermarrje.
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Nga gjithsejtë 783 ndërmarrje të anketuara vetëm 665 prej tyre janë deklaruar
për koston e bërjes së biznesit. Prej tyre 20.9% kanë deklaruar se kanë filluar zhvillimin
e tyre me më pak se 200 €, 51.4% kanë filluar me 201 deri 500 €, 13.5% me 501 deri
1000 € dhe 14.1% kanë filluar me mbi 1000 €.

Kostoja e
fillimit te
bërjes se
biznesit

Gjithsej
Ndermarrje

%

Prodhuese

%

Tregtare

%

Sherbyese

%

me pak se 200€

139 20.9

41 20.7

73 19.3

25 28.1

201 -500 €

342 51.4

112 56.6

194 51.3

36 40.4

501-1000 €

90 13.5

21 10.6

60 15.9

9 10.1

Më shumë se
1000 €

94 14.1

24 12.1

51 13.5

19 21.4

665 100

198 100

378 100

89 100

Totali

Table 6-Kostoja e fillimit te bërjes se biznesit

Startimi i biznesit është një proces që ballafaqohet me sfida dhe pengesa të
ndryshme. Përveç sfidave që lidhen me konkurrencën e ashpër, depërtimin në treg, dhe
krijimin e imazhit të mirë, bizneset ballafaqohen edhe me një varg barrierash formale të
imponuara nga institucionet shtetërore. Bizneset e anketuara kanë theksuar lejet e
ndërtimit si vështirësitë kryesore gjatë fillimit të biznesit. Po ashtu licencat për punë
profesionale dhe lejet komunale paraqesin vështirësi për fillimin e biznesit deri sa
certifikata e biznesit dhe numri fiskal nuk paraqesin ndonjë barrierë të theksuar gjatë
fillimit të biznesi.
Gjate viteve të fundit nuk mund të themi se nuk janë bërë disa reforma pozitive
në këtë fushë, por lehtësimi i të bërit biznes në Kosovë lë shumë për të dëshiruar.
Edhe pse pothuaj në të gjitha komunat e Kosovës janë hapur qendrat e regjistrimit të
biznesit, në këto qendra vetëm mund të aplikohet për regjistrimin e një veprimtarie
biznesore, prapëseprapë aprovimi për t’u pajisur me certifikatën e biznesit bëhet në
zyrën qendrore për regjistrimin e bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në
Prishtinë dhe kjo zgjat dhe shkakton vonesa të pa arsyeshme. Hapa pozitiv që janë
ndërmarrë në këtë drejtim janë se tani me regjistrimin e biznesit të ri bizneset në të
njëjtën kohë pajisen edhe me certifikatën e numrit fiskal; është hequr taksa për
regjistrimin e biznesit; është hequr kapitali themelues te Shoqëritë me Përgjegjësi të
Kufizuar e Shoqëritë Aksionare dhe heqja e disa dokumenteve shtesë të panevojshme.
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Këto masa të reja kanë ndikuar në lehtësimin e pjesërishëm për regjistrimin e një
biznesi në Kosovë. Por pavarësisht këtyre ndryshimeve koha e regjistrimit të një biznesi
dhe pajisja me gjithë dokumentacionin e nevojshëm shkakton vonesa të panevojshme në
përgatitjen e një biznesi krejtësisht funksional sepse duhet afërsisht një javë për pajisjen
me certifikatë të regjistrimit dhe certifikatë të numrit fiskal për bizneset individuale
ndërsa për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Shoqëri Aksionare dy javë ose me
tepër.
Pas pajisjes me certifikatë të regjistrimit dhe certifikatë të numrit fiskal duhet të
aplikohet për pajisjen me certifikate për regjistrimin në Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
aplikimin e regjistrimit në Tatim në të Ardhura Reale (Tatim në Fitim) ose Tatim në të
Ardhura të Korporatave, regjistrimi i punëtoreve që bëhet në Administratën Tatimore të
Kosovës (ATK). Dhe koha e shfrytëzuar për të gjitha këtë dokumentacion është
afërsisht 15 deri 20 ditë pune për hapjen e një biznesi funksional që ndikon në
komplikimin e procedurave dhe vonesën panevojshme në të bërit biznes në Kosovë.
Sfidë tjetër që vështirëson të bërit biznes në Kosovë është konflikti i
kompetencave në mes ligjeve të aplikueshme nga ATK-ja dhe Inspekcioneve të tregut
nëpër komuna në kontrollet e vizitat në biznese apo kompani të ndryshme. Përzierje të
kompetencave kemi tek aktivitetet e këtyre dy organeve sepse që të dy këto institucione
në kontrollet nëpër biznese kërkojnë librat e evidencës dhe regjistrimet dhe që të dyja
ndëshkojnë bizneset për të njëjtën gjë që është në kundërshtim me normat ligjore si
vendore po ashtu edhe ndërkombëtare.
Fillimisht këtu kemi një konflikt ligjor të kompetencave sepse ATK-ja këtë gjë e
ka të rregulluar me nenin 53, pikat 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dhe piken 5 po të këtij neni të
Ligjit Nr. 03/L-222 dhe nenin 7 në Udhëzimin administrativ nr. 16/2009, duke filluar
me ndëshkimet mandatorë varësisht nga qarkullimi i kompanisë nga viti paraprak, në
shumën prej 125 Euro deri në 1000 Euro, për mos mbajtje të librave dhe regjistrimeve.
Po ashtu edhe Ligji Nr. 2004/18, mbi tregtinë e brendshme që aplikohet nga
Inspekcionet e tregut në komuna në nenin 41 të ligjit në fjalë pothuajse e rregullon të
njëjtën çështje për obligimin e mbajtjes se evidencave dhe regjistrimeve, ku ndëshkimet
që aplikohen për mos mbajtjen e tyre janë prej shumës 1000 Euro deri në 3000 Euro,
dhe shumë shpesh ndodhë që bizneset të ndëshkohen nga dy institucione të ndryshme
për të njëjtën gjë.26
Po ashtu të njëjtën situatë e hasim te mallrat pa origjinë edhe aty ka konflikt
ligjor të kompetencave sepse të dy këto institucione ndëshkojnë për të njëjtën vepër,
ndryshon vetëm shuma dhe lartësia e gjobave.
Mjedisi i pafavorshëm afarist, politikat kreditore në Kosovë dhe situata e
përgjithshme ekonomike, kanë krijuar vështirësi për zhvillimin e bizneseve në vend,
26

Indeksi i Transformimit i Fondacionit Bertelsmann, Bertelsmann Stiftung. 2012
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ndërsa rreth 1000 sosh shuhen brenda një viti, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe
përfaqësuesit e bizneseve.
Bizneset në Kosovë përpos krizës financiare kanë probleme të tjera, të cilat nuk
po mund t’i zgjidhen siç është kriza e eksporti, pasi që tani përveç vështirësive
financiare Kosovës i janë kufizuar eksportet. Gjithashtu, infrastruktura fizike dhe
infrastruktura e politikave ekonomike është jo e mirë dhe e pafavorshme në krahasim
me vendet e rajonit.
Në Raportin e Bankës Botërore të titulluar “Të bësh biznes”, Kosova ishte
radhitur e 100-ta nga 183 vende të botës, në lidhje me fillimin e një biznesi të ri.
Sipas këtij raporti procedurat e regjistrimit dhe fillimi i një biznesi në Kosovë
mund të zgjasë deri në 30 ditë që sipas Bankës Botërore është tri herë më ngadalë se
mesatarja në shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore.
Ndërkaq për të legalizuar biznesin, duhet ndjekur 6 procedura të ndryshme te
cilat edhe jane pershkruar ne Tabela5 Lista e procedurave për fillimin e biznesit, koha
dhe kostojaduke u nisur nga hapja e një llogarie bankare, deri te regjistrimi i punonjësve
në skemën pensionale. Edhe kostoja deri te fillimi i një biznesi është shumë më e
shtrenjtë se në shtete e rajonit.
4.2.

Ndryshimet e fundit nëmjedisin e të berit biznes në Kosovë

Duke marrë parasysh që Kosova ka nevojë për investime të brendshme dhe të
jashtme, qeveria kapremtuar që do t'i marrë masat e nevojshme për përmirësimin e
ambientit biznesor. Sidoqoftë,përkundër përpjekjeve të shtuara, ende ka shumë punë për
të bërë në përmirësimin e mëtejshëmtë pozitës së bizneseve. Për dy vitet e fundit,
Kosova është radhitur dobët në Raportin e të bërit biznes në Bankën Botërore.
Në periudhën janar-qershor 2012 u bene disa dryshime ne ambientin ete berit
biznes te cilat pritet qe ta permiresojne poziten ne kete raport por edhe do te lehtesojne
menyren e te berit biznes ne Kosove.
•

Dokumentet e heqjes së tatimeve që janë të nevojshme për aplikimin në
sigurimet publike do të kenë vlefshmëri më të gjatë, duke bërë kështu më të lehtë
për kompanitë që të përgadisin pakot tenderuese të aplikacioneve.

•

Regjistrimi i objekteve biznesore në institutin biznesor të Kosovës për import
dhe eksportnuk është më i kërkuar; numri i TVSH-së së kompanive do të
përdoret për këtë qëllim.

•

Ligji i ri për ndërtim do t'a bëjë më të lehtë për bizneset dhe individët të marrin
lejendërtimi, duke marrë parasysh që përfshin parimin e ‘’miratimit në heshtje’’,
nëse aplikantët nuk marrin përgjigje për lejen brenda afatit të caktuar.
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•

Deklarata për të ardhura tatimore dhe kontribut pensional tani mund të bëhet në
mënyrëelektronike, përmes faqes zyrtare të Adminisitrimit Tatimor të Kosovës.

•

Është miratuar Ligji për Shërbime Notare dhe 39 noterë janë çertifikuar në gjithë
Kosovën. Qendrat komunale për hapjen e bizneseve janë ndërtuar, gjë që
zvogëlon kohën (dhe shpenzimet) e hapjes së një biznesi në Kosovë.

•

Është miratuar Ligji për Obligimet, në të cilin përfshihet shkalla e interesit në
pagesat evonuara.

•

Numri i dokumenteve të kërkuara për qëllim eksporti/importi ka rënë nga 7 në 3
dokumente (deklarimi i eksportit, së bashku me faturat, dhe pagesa prej 1 euro e
kërkuar nga pala).

4.3.

Operimi i nje biznesi te suksesshem

23 milionë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Evropës (NVM) janë faktori i
pazëvendësueshëm i ekonomisë së Evropës që përgjigjet për 98% të bizneseve. Ato
kanë siguruar dy të tretat e punësimit të përgjithshëm privat dhe rreth 80% të vendeve të
reja të punës gjatë pesë viteve të fundit.
Megjithatë, këto janë kohëra të vështira për firmat e vogla. Problemet e
qarkullimit të parave dhe burokracisë së tepruar, të shoqëruara nga rënia globale e
ekonomisë, nënkuptojnë se ndërmarrjet kanë nevojë për ndihmë që të përballojnë
stuhinë.
Bazuar në legjislacionin e aplikueshëm në Kosove një biznes individual sa do i
vogël që është pa përjashtim, duhet të posedojë një grumbull të regjistrave, duke filluar
nga: libri shitjes, libri i blerjes, libri i arkës, libri i punëtorëve, lista e punëtorëve, faturat,
kuponët fiskal, kontratat, gjendjen - historinë e llogarisë bankare, regjistrimin e stoqeve,
arkën fiskale, deklaratat e tatimore dhe pagesa e tyre, pëlqim për kushtet sanitare që
lëshohet nga organet komunale, pëlqim për mbrojtjen në punë që lëshohet nga Ministria
e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Kur të mblidhen të gjitha këto, përveç kostos së madhe për mbajtjen e tyre është
edhe burokraci e pa nevojshme e regjistrave për funksionimin e një biznesi funksional.
Nga të gjitha këto do të duheshin të mos ishin as gjysma e tyre, sepse tani më është koha
e teknologjisë informative dhe reduktimi i këtyre regjistrave do të ishte shumë i lehtë.
Edhe nga intervista e realizuar me 783 ndermarrje eshte verejtur se keto
ndermarrje kryesisht e kane koncentruar investimin e tyre ne zhvillimin e teknologjise e
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qe kjo eshte e nevojshmenë mënyrë që të kenë më të lehtë reduktimin e shumë
regjistrave të kërkuara nga organet kompetente dhe të jenë sa më afër zhvillimeve në
tregjet më të mëdha.
Bota e biznesit është transformuar në shumë mënyra dekadën e fundit. Shumë
nga këto transformime kanë qenë rezultati i drejt për drejtë i avancimeve teknologjike.
Sot bota e biznesit e përdor teknologjinë pothuajse në cdo aspekt të mundshëm, duke
bërë të mundura gjëra që tre deri në katër dekada më parë nuk mund as të
imagjinoheshin.
Nuk ekziston ndonjë sistem për vlerësimin e ideve në fazën fillestare e as nuk ka
ndonjë formulë që garanton suksesin e një ideje. Analizimi i faktorëve kyç tëekonomisë
së një vendi, si: tregu, teknologjia, resurset dhe kapitali janë parakushtepër suksesin e
një ideje.
Me pak përjashtime, çdo biznes fillon si një biznes i vogël. Disa mbeten të
vogla, të tjerët të rritet si të kalojnë vitet. Profitabilitetit dhe e ardhmja e rritjes së një
biznesi janë të bazuara në aftësinë për të kuptuar operacionet e biznesit dhe të marrin
vendime të mira.
Shpesh ndodhë që njerëzitë kanë ide fantastike mirëpo mungesa e informacionit
ose frika i ndal ata që të mos investojnë në atë ide dhe me atë ajo mbetet vetëm një
dëshirë e pa realizuar për ata, e ne me anë të këtij udhërrëfyesi do të mundohemi që kjo
për ata njerëz te jetë shumë me e lehtë.
Në momentin që kemi një ide për biznes hapi i parë që duhet të ndjekim drejt
realizimit të saj është krijimi i një Biznes Plani i cili është një udhërrëfyes esencial për
suksesin e biznesit. Ky dokument në përgjithësi projekton 3-5 vjet të biznesit dhe tregon
mënyrën e parashikuar per të arritur fitimin në treg me anë te pika te cilat i përmban aj
dokument e që në përgjithësi janë: Një përmbledhje ekzekutive, Përshkrim i Kompanisë,
Analiza e Tregut,Menaxhmenti i Kompanisë,Shërbimet apo Produktet e
Kompanisë,Shitjet, Financat etj.
Pasi që kompania ka bëre Planin e Biznesit dhe ka zgjedhur mënyrën e
financimit të biznesit i nevoitet regjistrimi i Biznesit i cili proces eshte përshkruar
detajisht ne kete punim ne piken 2.3. Procedurat per hapjen e nje biznesi të ri në
Kosovë, zgjedhja e një emri për biznesin është një hap i rëndësishëm në procesin e
planifikimit të biznesit. Jo vetëm që duhet të marr një emër që reflekton identitetin tuaj
si markë, por duhet gjithashtu të siguroheni se aj emer është i regjistruar si duhet dhe
mbrohet për afat të gjatë.
Pasi që zgjedh emrin e biznesit dhe e regjistron biznesi duhet te sigurojë një
domain në internet per web-site që do të jetë zyrtarë i atij biznesi, te krijoj një email
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zyrtarë me emër të kompanisë, të krijoj qasje në rrjetet sociale në mënyrë që të ketë me
të lehtë marketingun sepse edhe nga intervista e realizuar me ndërmarrje ne Kosove e
kemi vërejtur se problemet me marketing jane mjaft te medha dhe se shume pak
ndërmarrje aplikojne forma moderne te marketingut.
Duke pasur parasysh ndryshimet në trendët e reja shoqërore në shoqëritë
moderne realizohen koncepte të reja teorike dhe praktike që dukshëm ndikojnë në
çështjet strategjike në lëmin e organizimit te bizneseve.
Pasi qe nje ndermarrje të formohet edhe të filloj operimin në treg ajo cka ne
kemi ardhur ne perfundim që duhet ta elaborojme dhe ta propozojme si teknologji e cila
do te ju ndihmonte ndermarrjeve qe te jene ne hap me kohen ne kete punimeshte
perdorimi i njesistemi te llojit ERP (enterprise resource planning)model ky i veçantë
aplikimi kompjuterik shumë i rëndësishëm për kompani të ndryshme në botë në ditët e
sotme. Do te mundohemi te shpjegojme pse kemi propozuar nje teknologji te tille
perparesite dhe mundesite qe do te kete nje ndërmarrje në rast aplikimi. Si dhe do të
shpegojmë shembull konkret të ndermarrjeve përveq të dhënave nga literatura.
Ne kuadër të sistemit të ERP ne do te propozojme modelin e OpenERP 7.0 i cili
eshte Open Source Software dhe në vete përmban afërsisht 750 module të gjitha këto të
gatshme dhe mund të instalohen me vetem një klikim.
Këto sisteme kryesisht mbështesin veprimet e përditshme të biznesit, të lidhura
me proçesin e shitjes duke përmendur këtu përpunimin e porosive, prodhimin,
shpërndarjen, planifikimin, shërbimin e klientit, burimet njerëzore dhe financat. Këto
sisteme janë të pasura në funksione që mbulojnë të gjitha këto aktivitete, një fakt që
përbën një avantazh primar nëse mendojmë se të gjitha të dhënat mund të ndahen midis
departamenteve të ndryshme. Sistemet ERP përdoren në shumë industri duke përfshirë
industritë prodhuese, shëndetësi dhe në qeverisje. Sot të ardhurat vjetore të bizneseve që
përdorin ERP arrijnë në dhjetëra miliard USD në vit.
Modulet te cilat i permbane në vete OpenERP janë:Sales Management, Purchase
Management, Customer Relationship Management, Project Management, Warehouse
Management, Manufacturing, Accounting & Finance, Asset Management, Human
Resource Management, Fleet Management, Event Management, Social Network, Point
of Sale, Knowledge and Document Management, Calendar, Purchase Management,
Expense Management, Time Sheet, Employee Appraisals, Manufacturing Resource
Planning, Portal, Employee Directory, Address Book, Recruitment Process etj, ashtu sic
mund te shihen edhe ne Figuren 11.
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Figure 11-Modulet e OpenERP-se - https://www.openerp.com/

Të gjitha këto që u thanë më lart janë një ndihmese e madhe për zhvillimin e
sektorit privat, në thithjen e investimeve të huaja, zhvillim të bizneseve serioze, në
përmirësimin e imazhit te investitorët e huaj dhe përmirësimit në ranglistën e raportit të
Bankës Botërore “ Të bërit biznes në Kosovë ”.
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5. ANALIZA E TE GJETURAVE (REZULTATET)
Me realizimin e këtij projekti synohet që përmes mbledhjes, strukturimit, analizimit
të dhënave të mbledhura nga komuniteti i biznesit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të
analizohen trendët e zhvillimit të bizneseve si dhe të identifikohen vështirësitë, përparësitë
dhe të metat e procesit të zhvillimit të bizneseve në Kosovë, me qëllim që të gjitha
vështirësitë të adresohen në institucionet përkatëse dhe organizatat e tjera relevante të cilat
shprehin vullnet për mbështetjen e aktiviteteve ekonomike të ndermarrjeve te vogla dhe te
mesme në Kosovë.

Analiza e pengesave dhe vështirësive për zhvillimin e afarizmit duke përfshirë:
mungesën e kuadrit të kualifikuar, mungesën e trajnimeve në fusha të ndryshme,
mungesën e tregut, qasja dhe kostoja e lëndës së parë, shfrytëzimi i pajisjeve
bashkëkohore, hapësira e punës, infrastruktura fizike, transporti, financat, infrastruktura
ligjore, ekonomike dhe politikat fiskale, ofrojnë mundësin e analizës, krijimit dhe
hulumtimit të metodave dhe metodologjive për mbështetjen e Ndermarrjeve te Vogla
dhe te Mesme.
Të dhënat makroekonomike dhe sektoriale të kombinuara me rezultatet e
anketimit, mund të jenë udhërrëfyese për caktimin e prioriteteve të strategjive të
përkrahjes dhe për orientimin e politikave që e ndihmojnë arritjen e misionit për të
krijuar një ambient më të mirë për bizneset në përgjithësi dhe për Ndermarrjet e Vogla
dhe te Mesme në veçanti.
Kjo analizë bazohet në një mostër prej gjithsej 783 ndermarrje. Gjatë trajtimit të
disa çështjeve jo të gjitha ndermarrjet kanë dhënë përgjigje. Për këtë arsye numri total i
respondentëve ne disa raste do të jetë më i vogël se783. Instrumenti i analizës ishte
pyetësori, i cili është i ndarë në disa kapituj duke u bazuar në fushat nga të cilat mund të
identifikoheshin: barierat për biznese si dhe problemet apo shqetësimet e tjera me te
cilat perballen ndërmarrjet ne treg te Kosoves. Prezantimi i rezultateve do të bëhet sipas
strukturës së pyetësorit dhe do te shprehen ne forme tabelare.
Pyetësori është i dizajnuar me theks të veçantë në mbledhjen e informative të
rëndësishme për NMVM, si:
• Informacioneve të përgjithshme për ndërmarrjen (identifikimin e ndërmarrjes)
• Strukturën e NMVM-ve
• Strukturën e pronarëve
• Resurset njerëzore
• Krahasimin e zhvillimit të NMVM në periudhave të ndryshme
• Përgatitjen profesionale të udhëheqësve të ndërmarrjeve, si dhe përcjelljen e zhvillimit
të përdorimit të teknologjisë për stafin e ndërmarrjeve
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• Mundësit e plasimit të produkteve dhe shërbimeve në tregun vendor dhe
ndërkombëtar.
• Shfrytëzimin e burimeve të ndryshme financiare dhe orientimin e investimeve kapitale
• Strategjinë e planifikimit të bizneseve
• Shfrytëzimin e metodave të marketingut me qëllim të promovimit të produkteve dhe
shërbimeve
• Përgatitjen e infrastrukturës për informatizimin e NMVM-ve
• Organizimi i NMVM në asociacione dhe organizata të ndryshme të biznesit, me qëllim
të rritjes së bashkëpunimit dhe zgjerimit të tregut
• Hartimi i planeve për zhvillimin e NVM-ve në të ardhmen
• Pengesat që shfaqen gjatë ushtrimit të veprimtarisë, etj
Analiza e pengesave dhe vështirësive për zhvillimin e afarizmit duke përfshirë:
mungesën e kuadrittë kualifikuar, mungesën e trajnimeve në fusha të ndryshme,
mungesën e tregut, qasja dhe kostoja e lëndës së parë, shfrytëzimi i pajisjeve
bashkëkohore, hapësira e punës, infrastruktura fizike, transporti, financat, infrastruktura
ligjore, ekonomike dhe politikat fiskale, ofrojnë mundësin e analizës, krijimit dhe
hulumtimit të metodave dhe metodologjive për mbështetjen e NMVM-ve.
Të dhënat makroekonomike dhe sektoriale të kombinuara me rezultatet e
anketimit, mund të jenë për caktimin e prioriteteve të strategjive të përkrahjes dhe për
orientimin e politikave që e ndihmojnë krijimin një ambient më të mirë për bizneset në
përgjithësi dhe për NVM-të në veçanti.
Duke iu referuar përgjigjeve të marra direkt nga bizneset është krijuar një
pasqyrë e qartë e gjendjes aktuale të bizneseve si dhe vizionit të tyre për zhvillimin e
mëtutjeshëm të tyre.
Finalizimi i këtij punimi do të mundëson edhe adresimin adekuat të vështirësive
dhe problemeve me të cilat ballafaqohen bizneset, si dhe do të mundëson nxjerrjen e
rekomandimeve të nevojshme për hapat e mëtutjeshëm të zhvillimit të bizneseve duke
krijuar lehtësira dhe mbështetje për aktivitetet ekonomike të cilat i zhvillojnë ato me
qëllim të mbështetjes ekonomike dhe punësimit në përgjegjësi për gjeneratat e
ardhshme.
5.1.

Ndermarrjet sipas menaxhimit

Si duket statuti ligjor i ndërmarrjeve dhe madhësia e tyre, ka ndikim edhe në
formën e menaxhimit.Rezultatet nga anketa dëshmojnë se tek NVM- të, në Kosovë ende
nuk kemi ndarje të funksionittë pronës dhe menaxhmentit. Në fakt, nga të gjitha
ndërmarrjet e anketuara mund të vërejmë se86.46 % e tyre menaxhohen nga pronarët
dhe vetëm 13.54 % menaxhohen nga menaxherët e caktuar.
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Menaxhimi

Gjithsej
Ndermarrje

%

Pronari
Menaxheri

677
106

86.46
13.54

Totali

783

100

Table 7-NMVM-te sipas udhëheqësve

5.2.

Ndërmarrje sipas numrit fiskal

Nga të gjitha bizneset të cilat janë anketuar është vërejtur se në përgjithësi
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme janë të pajisura me numra fiskal duke i përmbushur
detyrimet e tyre ndaj thirrjeve të ATK-së, për pajisjen me numrat fiskal dhe për
respektimin e afateve ligjore.

Pajisja me numra fiskal

Gjithsej
Ndërmarrje
739

Po
Jo
Totali

44
783

%
94.4
5.6
100

Table 8- Ndermarrjet e pajisura me numer fiskal

Nga tabela e mësipërme mund te vërejmë se nga 783 biznese të anketuara vetëm
44 prej tyre ose 5.6% janë deklaruar se nuk janë pajisur me numra fiskal.

5.3.

Ndërmarrje sipas shtrirjes hapësinore (urbane & rurale)

Shpërndarja hapësinore e ndërmarrjeve tregon për përfshirjen e ndërmarrjeve,
përveç në zonat urbane edhe në ato rurale. Sipas hulumtimit të realizuara mund të
konstatojmë se 61.4% e ndërmarrjeve shtrihen në zonat urbane dhe 38.6% të tyre në
zonat rurale. Nga kjo mund të konstatojmë se shtrirja e ndërmarrjeve është konform
tregut dhe zhvillimeve sociale dhe demografike.

Lokacioni
Urban

Gjithsej
Ndërmarrje
481

%

Prodhuese

%

Tregtare

%

Shërbyese

%

61.4

123

51.5

293

65.8

65

65.7

Rural

302

38.6

116

48.5

152

34.2

34

34.3

Totali

783

100

239

100

445

100

99

100

Table 9 - Struktura e Ndermarrjeve sipas shtrirjes hapsinore

47

Nga grafiku 12 mund të vërejmë se veprimtaritë prodhuese janë të koncentruar
pothuajse njëjtë sipas shtrirjes hapësinore në zonat urbane dhe rurale. Shikuar në % del
se 51.5 e ndërmarrjeve me veprimtari prodhuese janë të shpërndara në zonat urbane dhe
48.5% në zonat rurale. Për dallim nga ato prodhuese ndërmarrjet me veprimtari tregtare
65.8% urbane dhe 34.2% rurale, si dhe shërbyese dominojnë në zonat urbane me 65.7%
dhe në zonat rurale me 34.3%.

Figure 12 - Struktura e Ndermarrjeve sipas shtrirjes hapsinore

5.4.

Struktura gjinore e themeluesve dhe niveli i edukimit

Struktura gjinore e themeluesvetë ndërmarrjeve është element i rëndësishëm në
analizën dhe përcjelljen e aktiviteteve të ndërmarrjeve. Edhe pse në vendin tone
pjesëmarrja e femrave në udhëheqjen e ndërmarrjeve është e vogël, viteve të fundit
shihet njëngritje e pjesëmarrjes së femrave në regjistrimin e ndërmarrjeve.
Në tabelën 10. Janë prezantuar të dhënat për pjesëmarrjen e femrës në pronësinë
e ndërmarrjeve.
Gjinia
Femra
Mashkuj
Totali

Gjithsej
Ndermarrje
54
729
783

%
6.90
93.10
100

Table 10- Tabela dhe paraqitja grafike e NVM-te sipas strukturës
gjinore
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Niveli i arsimimit të themeluesve, supozohet të jetë një përcaktues i rëndësishëm
i rritjes dhe zhvillimit të NMVM-ve. Përgatitja profesionale jo adekuate mund të ndikoj
në zhvillimin pa qëndrueshëm të tyre.
Nga tabela 11 mund të vërejmë se mbi 53.9% e NMVM-ve në Kosovë, janë të
themeluar nga pronarët me përgatitje arsimore shkollë e mesme, ndërsa 10.86% me
shkollë të lartë, 24.9% me Fakultet (përgatitje Akademike), ndërsa pjesa tjetër është me
përgatitje akademike të nivelit të magjistraturës ose doktoraturës.

Niveli i Edukimit
Fillore

Gjithsej
Ndermarrje

Mesem
Lartë
Fakultet
Master
Phd
Totali

%
24

3.07

422
85
195
33
24
783

53.90
10.86
24.90
4.20
3.07
100

Table 11- Themeluesit e NMVM-ve sipas nivelit të edukimit

Figure 13-Struktura e NMVM-ve sipas nivelit të edukimit

5.5.

Grup mosha e themelueseve

Grup mosha e themeluesve të bizneseve është element i rëndësishëm për të
përcjellur fuqinë ezhvillimit të NVM-ve, duke pasur para sysh moshën fizike,
intelektuale, profesionale,eksperiencën në menaxhimin e NVM-ve. Nga tabela 12 mund
të vërejmë se pjesa më e madhe ethemelueseve të NVM-ve, ose 33.46%, i takojnë grupmoshës 36-45 vjeç, pastaj 29.76% ethemelueseve i takojnë grup-moshës 26-35 vjeç dhe
22.48% e themelueseve i takojnë grup-moshës 46-55vjeç. Pjesa tjetër e themelueseve i
takojnë grup-moshave 18-25 (6.39%), 55-64 (7.02%) dhe mbi 65 vjeç (0.89%).
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Gjithsej Ndermarrje

Grup Mosha
18 – 25 vjeç
26 – 35 vjeç
36 – 45 vjeç
46 – 55 vjeç
55 – 64 vjeç
65 + vjeç
Totali

50
233
262
176
55
7
783

%
6.39
29.76
33.46
22.48
7.02
0.89
100

Table 12-Pasqyra e NMVM-ve sipas grup moshës së themeluesve

5.6.

Arsyeja e futjes në biznes

Tashmë dihet që sektori i NVM-ve në Kosovë punëson mbi 200.000 punëtor dhe
është njëkontribuues i rëndësishëm në krijimin e BPV-ës. Si në të gjitha vendet e
tranzicionit ky sektor paraqet zgjidhje për shumë probleme sociale – ekonomike.
Rrjedhimisht tendencat për rritje dhezhvillim dhe planet e ndërmarrësve për të ardhmen
janë të rëndësishme për bërësit e politikave nëKosovë.
Zhvillimi i politikave të mira ekonomike ndikon edhe në kërkesën për të
ndërtuar biznese të qëndrueshme duke iu përshtatur rregullave të cilat i përcakton
ekonomia e tregut dhe institucionet përkatëse. Për fat të keq në vendin tonë ende
ekzistojnë kushte jo të favorshme për themelimin e bizneseve. Këtë e dëshmojnë edhe të
dhënat e mëposhtme.
Sipas të cilave 67% e pronarëve i kanë themeluar bizneset e tyre bazuar në
nevojë e tyre për të siguruar ekzistencën elementare, ndërsa vetëm 33% e pronarëve
kanë deklaruar se bizneset e tyre janë themeluar duke analizuar dhe identifikuar
mundësinë e mirë për të zhvilluar

Arsyeja
Mundësia

Gjithsej
Ndermarrje
264

%
33.00

Nevoja

504

67.00

Totali

768

100

Table 13-Tabela dhe Grafiku i NVM sips asyes per futje ne
biznes
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Sigurisht se themelimi i çdo ndërmarrje i ka vështirësitë dhe sfidat e veta të cilat
ndikojnë në krijimin e ndjenjës së frikës për dështim tek themeluesit e ndërmarrjeve.
Frika për dështim ekziston te një numër i konsiderueshëm i themelueseve. Duke
analizuar te dhenat e kompanive te realizuara nga intervista e bere kuptojmë se tek
65.9% e themelueseve ka ekzistuar frika për dështim, për derisa tek 34.1% e tyre
ndjenja e frikës për dështim qysh në themelimin e ndërmarrjeve ka qenë e rezervuar.

Në krijimin e frikës për dështimin e ndërmarrjes ekzistojnë disa faktorë të cilët
duhet të analizohen mirë nga secili individ ose grup individësh që dëshirojnë të
themelojnë një ndërmarrje. Konkurrenca në treg, moskthimi i investimeve, mungesa
përvojës, etj, janë faktor të rëndësishëm për të ardhur deri tek vendimet e pronarëve për
themelimin e ndërmarrjeve. Sipas të anketuarve në këtë hulumtim del se: tek 71% e
themelueseve të ndërmarrjeve ka ekzistuar frika e konkurrencës në treg, qysh në
themelimin e ndërmarrjes, tek 18% e tyre ka ekzistuar frika e mos kthimit të
investimeve, tek 8% e tyre ka ekzistuar frika e mos përvojës së mjaftueshme për të
udhëhequr një ndërmarrje dhe 3% e tyre kanë dhëna arsye të tjera.

5.7.

Kushtet e përgjithshme të bërjes së biznesit

Vlerësimi i kornizës së kushteve për zhvillimin e biznesit është element i
rëndësishëm për të përcaktuar qëndrimin e bizneseve lidhur me klimën ekonomike të
një vendi. Është për të theksuar se qëndrimi i bizneseve në disa fusha është pozitivë
ndërsa në disa tjera është negativë, por një pjesë e konsideruar e pjesemarresve nuk kanë
dhënë përgjigje në pyetjet e bëra.
Klima e
Biznesit

Financave
Politika e
pergjithshme
Politika
Rregulative
Programet e
qeverise
Arsimi fillore
dhe e mesme
Arsimi –
universitar
Transferi
R&D
Infrastruktura

Pa
pergjigje

Pozitive

Negative

Gjithsej
Pa
Pozitive
Ndermarrje pergjigje
%
%

Negative
%

Totali
%

153

417

213

783

19.50

53.30

27.20

100

258

252

273

783

33.00

32.10

34.90

100

304

232

247

783

38.80

29.60

31.60

100

238

199

346

783

30.40

25.40

44.20

100

398

322

63

783

50.80

41.20

8.00

100

397

323

63

783

50.70

41.30

8.00

100

459

187

137

783

58.60

23.90

17.50

100
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Komerciale
Dinamika e
Tregut të
Brendshëm
Hapja e
Tregut të
Brendshëm
Infrastruktura
Fizike
Normat
kulturore dhe
sociale

304

289

190

783

38.80

36.90

24.30

100

320

289

174

783

40.90

36.90

22.20

100

364

288

131

783

46.50

36.80

16.70

100

339

319

125

783

43.30

40.70

16.00

100

403

244

136

783

51.40

31.20

17.40

100

Table 14 - Kushtet e bërjes biznes ne tregun e Kosoves

Vetëm në fushën e financave mbizotëron mendimi pozitivë në shkallën prej
53.3% Në të gjitha fushat tjera më pak se gjysma e ndërmarrjeve kanë dhënë mendim
pozitivë lidhur me kushtet e bërjes së biznesit. Në fushat e politikave të përgjithshme,
regulative dhe programet e qeverisë mbizotëron mendimi negative lidhur me kushtet e
bërjes së biznesit ne krahasim me mendimin pozitivë. Ashtu siç u theksua më lart një
pjese dërmuese e të anketuarve ka refuzuar të jap përgjigje në këto pyetje.

Figure 14 - Kushtet e bërjes së biznesit
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5.8.

Burimet e Financimit dhe Investimet

Burimet financiare janë shumë të rëndësishëm për të përkrahur rritjen dhe
zhvillimin e NVM-ve.NVM-të e anketuara kanë deklaruar se 43.81% janë financuar nga
kapitali vetanak derisa vetëm11.75% kanë shfrytëzuar kredi nga banka për investime
kapitale. Një burim tjetër i financimit janëedhe familjet dhe miqtë. Prej ndërmarrësve të
anketuar 7.54% kanë huazuar nga familja dhe për tëinvestuar në veprimtarit e tyre, dhe
4.34% kanë bashkuar aksionet për investime kapitale. Derisa,32.06% kanë pasur disa
burime financiare për investime kapitale.

Burimi i kapitalit
të investuar

Gjithsej
Ndermarrj
e

%

Prodhues
e

%

Tregtare

%

Shërbyese

%

Mjetet vetanake

343

43.81

99

41.25

191

43.02

53

53.54

Hua nga familja
dhe miqtë
Bashkë
Investime
Kredi nga bankat
e vendit
Më shumë
burime

59

7.54

16

6.67

39

8.78

4

4.04

34

4.34

17

7.08

11

2.48

6

6.06

92

11.57

25

10.42

55

12.39

12

12.12

251

32.06

82

34.17

146

32.88

23

28.23

Tjetër

4

0.50

1

0.42

2

0.45

1

1.01

Totali

783

100

240

100

444

100

99

100

Table 15 - Burimi i kapitalit të investuar

Figure 15-Burimi i kapitalit të investuar
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5.9.

Kualiteti i Shërbimeve Bankare

Nga pyetsori kemiardh ne perfundim persa i perket shfrytëzimit të kredive për
zhvillimin e ndërmarrjeve element shume i rëndësishme është edhe kohë zgjatja e
afateve për kthimin e tyre. Periudha më e përshtatshme për kthimin e kredive sipas
deklarimit të shumicës së ndërmarrjeve është ajo me kohëzgjatje mbi 5 vjet, për këtë
periudhë janë deklaruar 37.16% e ndërmarrjeve, 26.05% e tyre kane deklaruar se
periudhe e përshtatshme për kthimin e kredive është edhe ajo 3 deri 5 vjet, pastaj 16.6%
e NVM-ve vlerësojnë periudhë të përshtatshme atë 1 deri 3 vjet dhe 4.09% e tyre kane
deklaruar përudhen 1vjeçare si të përshtatshme për kthimin e kredive, përderisa 16.09%
e NVM-ve nuk kanë dhënë përgjigje ne këtë pyetje.

Kamatat e larta dhe afatet shumë të shkurtra për kthimin e kredive kanë ndikuar
që shumica e NVM-ve të kenë vlerësime negative për sistemin bankar në Kosovë, rreth
50% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se janë të pa kënaqura me shërbimet bankare dhe
vetëm 14.81% kanë deklaruar se janë të kënaqura me shërbimet bankare.
Ky pyetsore po ashtu është munduar të identifikojë arsyet e pakënaqësisë tek
NVM-et. Ashtu siç është pritur, shumica absolute e ndërmarrjeve 87.12% pa dallim
sektori ankohen tek kamatat e larta,derisa përqindja tjetër e të anketuarve pakënaqësitë e
tyre i shprehin në shërbime të dobëta, refuzim të kërkesave, procedurat burokratike për
aprovimin e kredisë etj.

Figure 16-Arsyet kryesore për mos aprovimin e kredive

5.10.

Barrierat gjatë fillimit të biznesit

Startimi i biznesit është një proces që ballafaqohet me sfida dhe pengesa të
ndryshme. Përveç sfidave që lidhen me konkurrencën e ashpër, depërtimin në treg, dhe
krijimin e imazhit të mirë, bizneset ballafaqohen edhe me një varg barrierash formale të
imponuara nga institucionet shtetërore. Bizneset e anketuara kanë theksuar lejet e
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ndërtimit si vështirësitë kryesore gjatë fillimit të biznesit. Po ashtu licencat për punë
profesionale dhe lejet komunale paraqesin vështirësi për fillimin e biznesit deri sa
certifikata e biznesit dhe numri fiskal nuk paraqesin ndonjë barrierë të theksuar gjatë
fillimit të biznesit.

Vështirësitë

Prodhuese %

Tregtare %

Shërbyese %

Certifikata e
biznesit

10.40

9.90

15.60

Numri Fiskal

11.10

11.70

6.70

Leja Komunale

25.00

23.20

22.20

Licencat për pune
profesionale

22.20

28.30

28.90

Lejet e ndërtimit

31.30

26.90

26.60

Tjetër

0.00

0.00

0.00

Totali

100

100

100

Table 16 - Vështirësitë e bizneseve me rastin e fillimit te punes

Figure 17-Vështirësitë e bizneseve me rastin e fillimit te punes

Me rastin e fillimit të punës në ndërmarrje me veprimtari të ndryshme edhe
vështirësitë janë të ndryshme dhe variojnë sipas llojit të veprimtarisë. Për 31.3% të
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ndërmarrjeve me veprimtari prodhuese vështirësi kryesore në zhvillimin e biznesit është
pajisja me leje të ndërtimit, pastaj për 25% të tyre leja e punës, për 22.2% të tyre është
licenca për punë profesionale, për 11.1% ka qenë numri fiskal dhe për 10.4% pajisja me
certificate të biznesit. Edhe ndërmarrjet me veprimtari tregtare kanë deklaruar se kanë
vështërsi 26.9% me lejet e ndërtimit, 28.3% licencë profesionale, 23.2% leje komunale,
11.7% numër fiskal dhe 9.9% me certifikatë të biznesit. Nga ndërmarrjet me veprimtari
shërbyese 28.9% kanë pas problem me licencat e punës profesionale, 26.6% me lejet e
ndërtimit, 22.2% me lejet komunale, 15.6% certifikatat e biznesit dhe 6.7% me numrin
fiskal.
5.10.1. Rangimi i barrierave për afarizëm
Një fokus i veçantë i këtij hulumtimi ka qenë identifikimi i barrierave për bërje
te biznesit. Në ketë kontekst ndërmarrësit kosovar kanë pasur mundësi të përgjigjen
konkretisht lidhur me 45 pengesa të grupuara në 11 grupe përkatëse. Siç shihet edhe nga
tabela më poshtë. Dy grupet kryesore të pengesave në bërjen e biznesit janë financat dhe
politikat ekonomike. Mbi 50 % të ndërmarrësve mendojnë që këtë dy grupe paraqesin
pengesë të madhe për bërje të biznesit në Kosovë. Tre gupet e faktorëve që më së paku
paraqesin pengesë për NVM-ët në Kosovë janë hapësira e punës, mungesa e kuadrit të
kualifikuar, dhe mungesa e trajnimeve, keshtu qe është dëshmuar se ndërmarrësit
kosovar nuk janë vetëkritikë dhe shumë pak ankohen në resurset e tyre të brendshme.

Rangimi i pengesave për afarizëm
Gjithsej

Nuk
paraqet
pengesë

%

Pengese e
vogel

%

Pengese
e madhe

%

Financat

2343

719

30.69

344

14.68

1280

54.63

Kamatat e larta
Afatet e kredisë
(afatet e shkurtra
të kthimit)
Pamundësia për
marrjen e
kredisë
Politika
ekonomike
Situata e
përgjithshme
ekonomike
Rrethanat e
jashtme

781

104

13.32

37

4.74

640

81.95

781

201

25.74

152

19.46

428

54.80

781

414

53.01

155

19.85

212

27.14

1562

445

28.49

336

21.51

781

50.00

781

149

19.08

146

18.69

486

62.23
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tregtare

781

296

37.90

190

24.33

295

37.77

Politika fiskale
Norma e Lartë e
TVSH-se
Rimbursimi i
TVSH-se

1562

732

46.86

224

14.34

606

38.80

781

250

32.01

151

19.33

380

48.66

781

482

61.72

73

9.35

226

28.94

Infrastruktura

3905

1994

51.06

694

17.77

1217

31.17

781

209

26.76

103

13.19

469

60.05

781

430

55.06

154

19.72

197

25.22

Energjia
elektrike
Telekomunikacio
ni
Mungesa e ujit
Rrjeti i
pazhvilluar i
rrugëve

81

455

58.26

131

16.77

195

24.97

781

422

54.03

173

22.15

186

23.82

Mungesa e
kanalizimit

781

478

61.20

133

17.03

170

21.77

1562

880

56.34

239

15.30

443

28.36

781

399

51.09

106

13.57

276

35.34

781

481

61.59

133

17.03

167

21.38

343

1240

52.94

404

17.24

699

29.80

781

369

47.30

117

14.98

295

37.77

Mungesa e ligjeve
Procedura e
liçensimit (leje)

781

411

52.62

153

19.59

217

27.78

781

460

58.90

134

17.16

187

23.94

Tregu

3124

1782

57.04

550

17.61

792

25.35

781

290

37.13

178

22.79

313

40.08

Qasja ndaj lendes
së parë
dhe pajisjeve
Tarifat e larta
doganore për
importim të lëndës
së parë
Mungesa e lëndës
së parë në
vend
Rrethanat ligjore
administrative
Mos zbatimi i
legjislacionit

Konkurrenca jo
lojale (mes
ndërmarrjeve
vendore)
Qasja në tregjet e
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huaja
Konkurrenca jo
lojale
(mesndërmarrjeve
vendore nëraport
me ato të jashtme)
Kapacitetet e
kufizuara të tregut
vendor

781

421

53.91

170

21.77

190

24.33

781

540

69.14

83

10.63

158

20.23

781

531

67.99

119

15.24

131

16.77

Transporti

1562

934

59.80

321

20.55

307

19.65

Shpenzimet e larta
të transportit

781

399

51.09

166

21.25

216

27.66

Kualiteti i
shërbimeve të
transportit

781

535

68.50

155

19.85

91

11.65

1562

1132

72.47

285

18.25

145

9.28

781

555

71.06

150

19.21

76

9.73

781

577

73.88

135

17.29

69

8.83

1562

1231

78.81

205

13.12

126

8.07

781

603

77.21

111

14.21

67

8.58

781

628

80.41

94.00

12.04

59.00

7.55

3905

3142

80.46

502

12.86

261

6.68

781

566

72.47

132

16.90

83

10.63

781

594

76.06

120

15.36

67

8.58

Marketing
Fusha
menaxheriale

781

586

75.03

135

17.29

60

7.68

781

619

79.26

115

14.72

47

6.02

Tjera specifiko

781

777

99.49

0

0.00

4

0.51

Hapësira e punës
Hapësira (objekti)
e pamjaftueshme
për punë
Lokacioni i pa
përshtatshëm
Mungesa e
kuadrit të
kualifikuar
Teknik (mungesa e
stafit te
kualifikuar)
Menaxherial

Mungesa për
trajnime
(fushat)
Financa /
kontabilitet
Teknologji
informative

Table 17-Rangimi i pengesave për afarizëm
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Barriera/Pengesat me serioze të perceptuara për zhvillimin e biznesit (të cilat
ishin deklaruar mbi 50% të përgjigjeve të anketuarve si pengesa të mëdha janë:
•
•
•
•

Kamatat e larta
Afatet e kredisë ( afatet e shkurta te kthimit)
Situata e përgjithshme ekonomike
Energjia Elektrike

Barrierat tjera të rëndësishme (të cilat ishin deklaruar nën 50% - 25% te përgjigjeve
tëanketuarve si pengesa të mëdha) janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma e Larte e TVSH-se
Konkurenca jolojale (mes ndërmarrjeve vendore)
Rrethanat e jashtme tregtare
Mos zbatimi i legjislacionit
Tarifat e larta doganore
Rimbursimi i TVSH-së
Mungesa e ligjeve
Shpenzimet e larta të transportit
Pamundësia për marrjen e kredisë
Telekomunikacioni

Barrierat tjera (të cilat ishin deklaruar nën 25% - 10% të përgjigjeve të
anketuarve si pengesa tëmëdha) janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mungesa e ujit
Qasja në tregjet e huaja
Procedurat e licencimit
Rrjeti i pazhvilluar i rrugëve
Mungesa e kanalizimit
Mungesa e lëndës së parë në vend
Konkurrenca jolojale (mes ndërmarrjeve vendore ne raport me ato te jashtme)
Kapacitetet e kufizuara të tregut vendor
Kualiteti i shërbimeve të transportit

5.11.

Trajnimet

Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informative, ndryshimet radikale ekonomike
dhe tregu dinamik, imponojnë përcjelljen permanente të ndryshimeve dhe mësimin
kontinuel. Një formë e dëshmuar e ngritjes së kapaciteteve humane brenda ndërmarrjes
janë trajnimet. Edhe pse në shkallë të ulët përcjellja e trajnimeve të tilla ka filluar të
aplikohet edhe te ndërmarrjet në Kosovë. Nga të gjitha ndërmarrjet e hulumtuara
25.42% e tyre kanë deklaruar se kanë vijuar trajnime në tri vitet e fundit, ndërsa 74.58%
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e tyre kanë deklaruar se nuk kanë realizuar trajnime. Natyrisht se trajnimet e kanë
koston e tyre financiare dhe nuk është lehtë që një pjesë e NVM-ve të participojnë në
këto.
Ndërmarrjet me veprimtari prodhuese në nivel shumë të ulët ndjekin trajnime të
ndryshme, prandaj vetëm 28.87% e tyre kanë deklaruar se kane marre pjese në trajnime,
ndërsa 71.13% nuk kane marre pjese në trajnime. Tek ndërmarrjet me veprimtari
tregtare pjesëmarrja në trajnime është deklaruar si shumë e vogël, prej të cilave vetëm
20.9% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se kanë marrë pjesë në trajnime, dhe 79.1% e tyre
nuk kanë marrë pjesë në trajnime, ndërsa tek ndërmarrjetme veprimtari shërbyese
pjesëmarrja në trajnime duket të jetë diçka më i lartë sepse 37.37% e tyre kanë deklaruar
se kanë marrë pjesë në trajnime dhe 62.63% nuk kanë marrë pjesë në trajnime të
nevojshme.Në të shumtën e rasteve janë menaxherët ata që marrin pjesë në trajnime por
nuk mungojnë edhe pronarët dhe personeli tjetër përcjellës.
Përcjellja e trendit të zhvillimit të metodologjive të avancuara dhe aplikimit të
teknologjisë bashkëkohore është indikator i rëndësishëm për të vlerësuar aktivitetet e
veprimtarive të ndërmarrjeve, si dhe për të përcaktuar nivelin e zhvillimit bashkëkohor
të ndërmarrjeve. Nga gjithsejtë 783 ndërmarrje të anketuar vetëm 36.91% kanë
deklaruar se stafi i tyre ka nevojë për trajnime dhe 63.09% kanë deklaruar se nuk kanë
nevojë për trajnime.Ndërmarrjet që më së paku kanë nevojë për trajnime janë
ndërmarrjet tregtare. Arsyet për një qëndrim të këtillë të ndërmarrjeve kosovare mund të
jenë të ndryshme. Sidoqoftë kostoja financiare e trajnimeve dhe mungesa e vetëdijes për
rëndësinë e kapitalit human në kuadër të ndërmarrjeve mund të jetë arsyeja kryesore për
rezultatet të këtilla.

Figure 18-Trajnimet në tri vitet e fundit

5.12.

Anëtarësimi në asociacionet e biznesit

Pjesëmarrja në asociacione, klube apo forume të cilat kanë funksion të
shkëmbimit të përvojave,kontakteve, avancimit të klimës ekonomike, përcjelljes së
trendëve të zhvillimit të bizneseve është faktor shumë i rëndësishëm për afirmimin e
ndërmarrjeve. Nga përgjigjet e të anketuarve mund të vërejmë se ekziston një vakum i
komunikimit apo prezencës së ndërmarrjeve në institucionet e lartshënuara. Nga
ndërmarrjet e anketuara 83.91% e tyre kanë deklaruar se nuk janë pjesëmarrës në
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asociacione të ndryshme, përderisa vetëm 16.09% e tyre janë pjesë e organizimeve të
cekura më lartë.
Mungesa e pjesëmarrjes në asociacione, forume apo organizata biznesore ka
ndikuar edhe në mos vlerësimin e dobisë prej shfrytëzimit të informacioneve nga
asociacionet biznesore. Nga gjithsejtë anketa të realizuara vetëm 60.28% e tyre janë
përgjigjur në pyetjen për shfrytëzimin dhe dobinë e informacioneve nga organizatat dhe
asociacionet e ndryshme biznesore. NVM-të e anketuara vlerësojnë se shfrytëzimi i
informacioneve nga asociacionet biznesore nuk është edhe shumë I dobishëm, sepse
6.78% e ndërmarrjeve informacionet nga asociacionet biznesore i vlerësojnë si shumë të
dobishme, 30.3% i vlerësojnë mesatarisht të dobishme dhe 62.92% i vlerësojnë si pak të
dobishme.
Nga të gjitha NVM-të, e anketuara 90.86% e tyre kanë deklaruar se nuk kanë
kërkuar mbështetje nga organizatat e shërbimeve të biznesit, përderisa vetëm 9.14% e
tyre kanë deklaruara se kanë kërkuar ketë mbështetje. Një përqindje kaq e madhe e atyre
që nuk kanë kërkuar mbështetje nga organizatat e shërbimeve të biznesit, nuk dëshmon
për fuqinë e NVM-ve. Më shumë ka të bëj me mungesën e informacioneve lidhur me
këto organizata, pamundësinë financiare për të kërkuar shërbime të këtilla apo edhe
mungesën e vullnetit për të kërkuar mbështetje tek institucionet e specializuara.

Figure 19-Anëtarësimi në asociacione të biznesit

5.12.1. Bashkëpunimi me Institucionet e ndryshme
Bashkëpunimi me institucionet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në fusha
të ndryshme është shume i rëndësishme për zhvillimin e biznesit Ky bashkëpunim po
ashtu është i rëndësishëm për shkëmbimin e përvojave ndërmjet NVM dhe
institucioneve të tjera.
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NVM-të, me veprimtari prodhuese kanë deklaruar se bashkëpunimin më të madh
e kanë me bizneset të cilat operojnë brenda vendit. Nga deklarimet e tyre del se 6.9% e
tyre kanë bashkëpunim me institucionet qendrore dhe universitetin, 19.3% me
institucionet lokale, 9.7% me ekspert vendor, 8.9% me ekspert ndërkombëtar, 37.5% me
bizneset që operojnë brenda vendit dhe 10.8% me biznese të huaja.
Format e bashkëpunimit të NVM-ve me institucione të tjera janë kryesisht të
natyrës për ngritjen e kapaciteteve profesionale, si dhe të njohurive për shfrytëzimin e
pajisjeve teknologjike. Nga % e anketave del se transferi i njohurive për shfrytëzimin e
teknologjisë është pika kryesore për bashkëpunim nga të tri llojet e veprimtarive të
anketuara. Mirëpo edhe format e tjera të bashkëpunimit si: Pranimi i studentëve dhe
nxënësve për praktikë, trajnimi i stafit permes projekteve të ndryshme nga institucione
si ato qendrore, lokale dhe universiteti janë evidente.

Figure 20 -Format e bashkëpunimit
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6. KONKLUZIONET
Pra, meqenëse, po bëhet një praktikë gjithnje e me e përgjithshme dhe menyrë e
punës që ne të jemi sa më afër informatave dhe sa me shpejt të dalim në treg me produkt
apo sherbim pa humbur shumë kohë, me ane te këtij punimi do të mundësojmë
shpejtesinë dhe qasjen e lehtë në treg për biznese si elementet baze për startim të një
biznesi varesisht nga forma ligjore e organizimit, informata mbi formulimin e një
biznesi plani, informata lidhur me obligimet ndaj shtetit, arka fiskale, ekipet inspektuese
dhe çfar te drejte kanë ato e të tjera informata të tilla.
Zhvillimi i qëndrueshëm është i pamundur pa një klimë të fuqishme biznesi dhe
investimesh.Duhet të ketë një kuadër të përshtatshëm për rregullimin dhe qeverisjen në
mënyrë që firmat tëmbijetojnë dhe të veprojnë me përgjegjshmëri. Rregullimi mjedisor
është një fushë ku qeveriaduhet të sigurojë rregullim të balancuar që të mbrojë interesat
kombëtare si edhe qëndrueshmërinë e ndërmarrjeve. Me vendosjen e një kuadri të
përshtatshëm, qeveritë mund të nxisin qëndrueshmërinë afatgjatë të klimës së biznesit
duke inkurajuar dhe jo me detyrim apo presion ndërmarrjet që të veprojnë me
përgjegjshmëri. Përgjegjësia sociale e komunitetit është vendim që i takon ndërmarrjes.
Ambienti i biznesit në Kosovë është vështirë të jesh ne ekonomitë e shkallës në
prodhim dhe shpërndarjen, etiketimin e produkteve dhe marketingut modern janë sot
parakushte të sipërmarrjeve të biznesit në ekonominë globale dhe rajonale. Kompanitë
vendase duhet të mendojnë jashtë kutisë së tyre, për të parë dhe kopjoni praktikat më të
mira. Një kompani japoneze me 40 të punësuar, ka zhvilluar një bazë të dhënash të
marketingut, e cila lejon çdo person i shitjes për të hyrë në informata të përgjithshme në
lidhje me klientët dhe të korrespondencës mëparshëm në lidhje me ankesat e tyre
(OECD, 2004, p.10)
NVM-të në Kosovë duhet të hartojnë strategji për penetrim në tregjet globale,
sepse edhe nëse ata veprojnë vetëm brenda kufijve të Kosovës ende konkurrenca vjen
nga kudo. Shërbimi ndaj klientit është një parakusht për të dy zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e qëndrueshme te marredhenieve blerës-shitës (William B. Wagner,
1993).
Nga qeveritë nuk pretendohet mbështetje edrejtpërdrejtë për ndërmarrjet private,
por janëpërgjegjëse për ngritjen e një kuadri funksional për ndermarrjet e sapolindura.
Lehtesimi i aksesit ne treg, financa, arsimi, toka, teknologjia dhe shërbimet mbeshtetese,
u lejojnë ndërmarrjeve konkurruese të mbijetojnë dhe të rriten në tregjet e lira
Me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e bizneseve në fokus
të këtij hulumtimikanë qenë edhe masat që duhen marrë në favor mbështetjes, krijimit
dhe zhvillimit të NMVM-ve, si dhe propozim per aftesimin e tyre qe ndermarrja te jete
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ne hap me kohen.Rrjedhimisht është tentuar që të analizohet opinioni i përfaqësueseve
të ndërmarrjeve për masat tëcilat do të ndikonin pozitivisht për përmirësimin e ambientit
afaristë për bërje të biznesit.
Rezultatet nga hulumtimi na bëjnë me dije qe ulja e taksave dhe thjeshtimi i
sistemit fiskal ështëprioriteti kryesorë i ndërmarrëve kryesorë që duhet të adresohet nga
institucionet shtetërorë.
Në fakt 82% prej tyre kanë theksuar këtë si prioritet i madh. Tre prioritet tjera
me radhë që janë theksuar nga mbi 2/3 e ndërmarrjeve të anketuara janë:
•
•
•

Zvogëlimi i taksave për eksport dhe promovimi i produkteve vendore,
Krijimi i fondit për NMVM, dhe
Rritja e mbështetjes permes agjencive për mbështetje të Ndermarrjeve te Vogla
dhe te Mesme.

Ndër masat që më se paku janë prioritizuar jane
• Krijimi i inkubatorëve te bizneseve dhe parqeve të bizneseve, si dhe
• Publikimi i më shumë informative rreth Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme.
Situata e tanishme në treg për produktet dhe shërbimet e 62.84% të NVM-ve të
anketuara është vlerësuar si mesatare, për 28.48% të tyre si e keqe dhe vetëm 8.68%
është vlerësuar si e mirë. Ndikimi i krizës globale në zhvillimin e kompanive për
74.07% të ndërmarrjeve i ka pas efektet e veta.
Sipas vlerësimeve të marra nga anketat mund të vërejmë se ndër masat që
sugjerohen të ndërmerren janë: thjeshtimi i procedurave për regjistrimin e ndërmarrjeve,
rritja e mbështetjes së NMVM-ve, krijimi i fondit të NMVM-ve, ulja e taksave, etj.
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7. REKOMANDIMET
Faktoret tregtar jane një çështje e rëndësishme në këtë mënyrë ka tërhequr
vëmendjen time per te analizuar trendet aktuale në tregun e Kosoves e megjithatë ky
është vetëm një hap i vogël për të kuptuar të gjithë foton e kësaj fushe gjigande. Siç
kemi thënë më parë subjekti i zhvillimit ekonomik është shumë i gjerë megjithatë gjatë
këtij shqyrtimi magjistrature ka disa tema që kanë ardhur në mendjen time që duhet të
konsultohem për të kuptuar më mirë efektet e tjera anësore.
Pa prekur dhe elaboruar më thellë çështjet e ndjeshme në aspektin mikro dhe
makroekonomik, qeveria dhe institucionet tjera relevante të Kosovës duhet të bëjnë
njoftimin e drejtpërdrejtë të prodhuesve lidhur me përfitimet të cilat ofron legjislacioni
në fuqi, veçanërisht legjislacioni lidhur me procedurat doganore, organizimin e
seminareve, trajnimeve dhe informimeve shumë më të shpeshta për komunitetin e
biznesit lidhur me këto lehtësira.
Duhet krijuar një trup zyrtar qeveritar i përbërë nga ekspertë nga lëmitë
ekonomike, doganat dhe tatimet, ku detyrë primare e tyre do të ishte informimi dhe
ndihma e drejtpërdrejtë e komunitetit të biznesit për sfidat e reja të cilat i presin ata.
Sipas analizave të bëra del se për mbështetjen e Ndermarrjeve te Vogla dhe te
Mesme në zhvillimin e aktiviteteve dhe veprimtarive të tyre rekomandohet që:
1. Lehtësimi i procedurave për pajisjen me dokumentacion administrativ,
profesional dheteknik, si: numri fiskal, licencat profesionale dhe teknike, etj.
2. Organizimi i kampanjës për fuqizimin e rolit të gruas në ndërtimin dhe
zhvillimin endërmarrjeve të qëndrueshme.
3. Krijimin e politikave për stimulim me benificione financiare atë të cilët kanë
ambicie për të zhvilluar biznes, duke u akorduar me biznes planin e
ndërmarrjeve.
4. Duhet të organizohen dhe mbahen trajnime për rëndësinë e planifikimit operativ
dhe strategjik të aktivitetit ekonomik për periudha më të gjata kohore, që do të
rezultonin meefekte pozitive për vazhdimin e afarizmit ekzistues, ndërrimin e
afarizmit dhe plotësimin e tij me aktivitete të reja, dhe zgjerimin e afarizmit dhe
plotësimin e tij me aktivitete të reja.
5. Aplikimin e masave stimuluese për eksportet nga ana e qeveris, si thjeshtësimin
e procedurave burokratike, zvogëlimin e tarifave doganore, të organizohet
kampanjë për informimin e bizneseve për tregjet rajonale dhe ndërkombëtare,
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nënshkrimi nga ana e qeveris i marrëveshjeve për qarkullimin e lire të mallrave,
përmirësimi i infrastruktures rrugore dhe hekurudhore, masa stimuluese për
rritjen e cilësisë së prodhimeve vendor.
6. Përforcimi i marrëdhënieve ekonomike me vendet tjera të rajonit, me qëllim që
të krijohen kushte të favorshme për depërtimin e produkteve vendore në tregjet
rajonale dhe ato të Bashkimit Evropian.
7. Krijimi i masave lehtësuese për investitorët e huaj, përfshirë edhe thjeshtësimin
eprocedurave administrative të licencimit të kompanive ndërkombëtare të cilat
shprehininteres për të investuar në vendin tonë.
8. Përgatitja e legjislaturës bankare nga BQK, me qëllim të lehtësimit dhe zbutjes
së kritereve kreditore për kompanitë që dëshirojnë të shfrytëzojnë format e
ndryshme kreditore për zhvillim të biznesit.

9. Afatet kohore për kthimin e kredisë duhet të zgjatën, dhe njëkohësisht duhet të
zbatohenpolitika kamatore më të arsyeshme, në mënyrë që kreditë bankare
ndihmojnë zhvillimin e biznesit e jo të bëhen pengesë e zhvillimit të tij.
10. Duhet të stimulohet anëtarësimi i NVM në asociacione të biznesit, sepse kjo
përbënë një faktor me rëndësi për zhvillimin e aktivitetit të NVM në Kosovë.
Përmes anëtarësimit në asociacione të ndryshme shumë nga NVM mund të
realizojnë të drejta të caktuara në aspektin e tërheqjes së fondeve financiare
përmes donacioneve të ndryshme të qeverive dhe të institucioneve financiare
ndërkombëtare, në aspektin e trajnimit të personelit të ndërmarrjes përmes
trajnimeve të përbashkëta në kuadër të sektorëve dhe degëve ekonomike, apo
edhe përmes përdorimit të informacionit të caktuar në nivel sektori apo dege
ekonomike në vend e edhe më gjerë.
11. Organizatat që mbështesin aktivitetin e NVM në Kosovë duhet të zbatojnë
politikaselektive dhe procedura më të thjeshta gjatë përzgjedhjes së
ndërmarrjeve dhe projekteve që do t’i mbështesin, në mënyrë që të motivohen
NMVM-të për një bashkëpunim permanent me ta, dhe që bashkëpunimi i tillë të
jep efekte më të mira ekonomike dhe financiare.
12. Thjeshtimi i legjislacionit ekzistues dhe kornizës rregullative për krijimin dhe
zhvillimin e NVM-ve te përfshijë shqyrtimin e zhvillimeve të reja legjislative
dhe identifikimin e zbrazëtirave të mbetura rregullative. Do të kërkohet edhe një
vlerësim i zbatimit të legjislacionit të ri. Një prej komponentëve kryesor do të
jetë konsolidimi dhe krijimi i një kornize të mirë legjislative dhe rregullative për
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NVM-të e sektorit privat, përfshirë këtu përmirësimin e qasjes në informata në
lidhje me ligjet dhe rregulloret.
13. Inkurajimi i më shumë NVM-ve për hyrje në sektorin formal
Me futjen në përdorim të procedurave të përvijuara rregullative për biznese, një
numër më I madh i NVM-ve do të inkurajohen për hyrje në ekonominë formale.
Kjo duhet t'i ofrojë NVM-ve mundësi më të mëdha për qasje në burime të
kredive dhe të financimit dhe në zgjidhjen kontesteve komerciale, ndërsa në
anën tjetër të kontribuojë në zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë së tregut
dhe për krijimi të vendeve të qëndrueshme të punës në sektorin e NVM-së.
14. Përmirësimi i lehtësimit të hapjes dhe mbylljes së bizneseve
Një lehtësi ku ndërmarrësi është në gjendje të hyjë dhe të del nga tregu ka
ndikim të thellë në rritjen e biznesit dhe në vitalitetin e gjithëmbarshëm të
sektorit privat. Nëse pengesat për hyrje janë të larta atëherë kjo do të dekurajojë
ndërmarrësit që të hyjnë në treg. Përderisa rëndësia e lehtësisë së hyrjes së
bizneseve në treg shpesh neglizhohet, është e rëndësisë thelbësore që të
ndërmerren aktivitete në këtë fushë me qëllim që të sigurohet se biznesmenët e
sinqertë mund të fillojnë një biznes të ri pas dështimit të biznesit të tyre.
15. Përmirësimi i lehtësimit të mbylljes së bizneseve
Rëndësia e lehtësimit të mbylljes së biznesit shpesh mospërfilljet. Është tejet me
rëndësi të ndërmarrën iniciativa në këtë fushë për të siguruar që ndërmarrësit e
ndershëm të mund ti startojnë bizneset e tyre pasi që kanë dështuar
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9. SHTESAT
9.1.

Pyetesori

1.Emri i Kompanise

2.Veprimtaria e Biznesit tuaj

Prodhuese


Tregtare


Sherbyese


3.Lokacioni i Biznesit

Urban


Rural


4.Pronari i Biznesit

Femer


Mashkull


5.Udheheqja e Biznesit

Pronari


Menaxher nga jashte


6.Niveli i edukimit te pronareve

Fillore


Mesem


Larte


Fakultet


Master


Phd


7.Mosha e themeluesve

18-25


26-35


36-45


46-55


55-64


65+


Mundesia


8.Arsyeja e futjes ne biznes

9.Kostoja e fillimit te biznesit

Me pak se 200


12.Barrierat gjate fillimit te biznesit

Mjete
Vetanake


Certifikata


Mire


Me shume se
1000


501-1000

Jo


Hua nga
familja dhe
miq


Bashk
Investime


Kredi nga
Banka


Me shume
Burime


Tjeter


Numri
Fiskal


Leja
Komunale


Licensat


Leja e
Ndertimit


Tjeter


Po


13.Obligime ndaj Institucioneve Lokale
apo Qendrore
14.Situata e tanishme ekonomike ne
treg per produkte apo sherbime

201-500

Po


10.A jeni pajisur me numer fiskal

11.Burimet e kapitalit te investuar

Nevoja


Jo

Mesatarisht


Keq
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15.Ndikimi i marreveshjes se CEFTAse ne biznesin tuaj

Pozitive


16.A e perdorni Internetin ne biznesin
tuaj

Negative


Mire


Po


Jo


17.A jeni te antaresuar si biznes ne
asociacionet e biznesit

Po


Jo


18.A keni kerkuar mbeshtetje nga
organizatat per sherbime ndaj
bizneseve

Po


Jo


19.Cfare planifikoni per numrin e te
punesuarve per vitin e ardhshem

Rritje


Njejte


Zvogelim


20.Pritjet per vitin e ardhshem

Ritje


Njejte


Zvogelim


21.Kualiteti i sherbimeve bankare

22.Investimet e planifikuara

I kenaqur


Mesatar


I pakenaqur


Pa pergjigje


Me pak se 10,000


10,000-50,000


50,000-100,000


100,000500,000


23.A keni marrur trajnime ne tri vitet e
fundit

Po


Jo


24.Nevoja per Trajnime

Po


Jo
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1. Cilat jane Kushtet dhe Problemet kryesore te berjes biznes?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Cilat jane masat qe duhet te ndermarre qeveria ne mbeshtetje te sektorit te
bizneseve te vogla dhe te mesem?
a.
b.
c.
d.
e.
3. Cilat jane arsyet e pakenaqesive ndaj sektorit bankare?
a.
b.
c.
d.
e.
4. Faktoret kufizues ne realizimin e planit investiv?
a.
b.
c.
d.
e.
5. Cilat jane arsyet e perdorimit dhe efektit te internetit ne biznesintuaj?
a.
b.
c.
d.

72

9.2.

Mjete per diagnostikimin e bizneseve fillestare

Formulari ne vazhdim mund te perdoret nga konsulentet e biznesit, per te
qartesuar me klientin cila eshte ideja e biznesit, per te shqyrtuar me te sa reale eshte
ideja, dhe sigurisht per te vleresuar nevojat e klientit. Formulari do t‟i lejoje
konsulenteve te biznesit te kene nje dokument kujtese per çdo klient dhe nje program te
planifikuar qarte per sejcilin prej tyre.

DIAGNOSTIKIMI PER NJE BIZNES FILLESTAR
Konfidenciale Data
Emri i kontaktit
Adresa
Numri i telefonit
Celulari
Email
Koha e shpenzuar
Data e takimit te ardhshem
HISTORIA E BIZNESIT

DETAJET

1. Si ju erdhi ideja e biznesit? Keni ndonje
experience te meparshme ne manaxhimin e nje
biznesi?
2. Keni ndonje nga miqte apo familja qe mund
tju ndihmoje ne krijimin e biznesit tuaj?

3. Dini se ku mund te kerkoni konsulence dhe
ndihme per te filluar biznesin tuaj?

4.Çfare tipi kompanie po planifikoni te filloni?
A dini te hapni nje kompani? A e dini se cila
forme kompanie ju ofron me shume
avantazhe?

STRATEGJIA E MARKETINGUT

DETAJET

1. Si mendoni te arrini klientet e synuar? Ke
synoni dhe pse?
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2. A keni menduar per materiale marketingu,
duke perfshire ketu kartvizitat dhe nje
websait? A e dini sa kushtojne?
3. Perse mendoni se do te jeni te suksesshem?
4. Çfare produktesh/sherbimesh deshironi te
shisni?
5. Sa kushton produkti juaj? Sa po e shisni
produktin tuaj? A dini si ta llogarisni fitimin?
6. A keni kapacitete burimesh njerezore per te
ndertuar kompanine tuaj? A dini si t‟i
punesoni?
7. A keni buxhet per te filluar biznesin tuaj
dhe cilat jane kostot? Ku planifikoni t‟i gjeni
parate?
8. A e dini çfare eshte nje biznes-plan dhe
çfare perfshihet ne te? A e dini perse ju
nevoitet nje biznesplan? Cila pjese e biznes
palnit mund te drejtohet nga ju vete?
9.Çfare lloj trajnimi mendoni se ju nevoitet?
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9.3.

Te dhena shtese te realizuara ne vitin 2010 per temen time te
bachelor”Politikat Fiskale ne Kosove”

Keto te dhenat jane realizuar ne vitin 2010 saktesisht per temen time te
bachelor”Politikat Fiskale ne Kosove” mirepo une e pash te arsyeshme qe te jene ne
shtesa te ketij punimi sepse flet per barrierat e bizneseve ne treg dhe kadisa te dhenat tek
te cilat une jane bazuar dhe kame bere krahasime per kete punim masteri dhe mendoje
sedo te nandihmojne te shohim nje krahasim prej vitit 2010 dhe realitetin e sotem.
Kjo analizë bazohet në një mostër prej gjithsej 252 respondentë. Gjatë trajtimit
të disa çështjeve jo të gjitha bizneset kanë dhënë përgjigje. Për këtë arsye numri total i
respondentëve do të jetë më i vogël se 252. Respondentët janë persona kompetentë për
këtë lami, të cilët janë caktuar nga bizneset përkatëse që shtrihen në të gjitha njësitë
rajonale të Kosovës. Instrumenti i analizës ishte pyetësori, i cili është i ndarë në disa
kapituj.Prezantimi i rezultateve do të bëhet sipas strukturës së pyetësorit.
I.

Niveli i kënaqësisë me infrastruktuën në përgjithësi

Energjia elektrike
Infrastruktura rrugore
Telekomunikacioni
Tatimet
Normat e interesave bankare
Infrastruktura ligjore

Pak i
Mesatarisht Shumë i
kënaqur
i kënaqur
kënaqur
57.26
34.27
8.47
25.40
70.2
4.4
6.5
58.3
35.2
38.53
56.43
5.04
83.6
8.40
8
60.8
37.6
1.6

Problemet kryesore me të cilat ballafaqohen bizneset (%)

Problemet
Konkurrenca jolojale
Energjia elektrike
Tatimet
Doganat
Normat e interesit
Infrastruktura ligjore
Importi I pakontrolluar
Infrastruktura
Tregu I zi
Parregullsi në tendere
CEFTA
Papunësia
Konkurenca nga jashtë

Përqindja e respondentëve
30.6
17.7
11.5
11
9.6
8.1
7.6
5.3
4.8
3.8
2.9
2.4
2.4
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TVSH
Korrupsioni
Përkrahja shtetërore/ subvencionet
Uji
Barierat Jotarifore
Akciza
Inkasimi
Piratëria
Kriza globale
Likuiditeti
Eksporti
Infrastruktura rrugore

II.

1.9
1.4
1.4
1.4
0.9
0.9
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Regjistrimi i biznesit

Niveli i kënaqësisë me kohën e regjistrimit ose të ndryshimeve në regjistrimin e
bizneseve (%)

Niveli i kënaqësisë
Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

Përqindja e
respondentëve
19.1
72.4
8.5

Niveli i kënaqësisë me procedurat e regjistrimit ose të ndryshimeve eventuale të
bizneseve (%)

Niveli i kënaqësisë
Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

III.

Përqindja e
respondentëve
15.5
77.5
7

Administrata Tatimore
Niveli i kënaqësisë me kohën e inspektimit tatimor (%)

Niveli i kënaqësisë
Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

Përqindja e
respondentëve
23.3
65.7
11
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Niveli i kënaqësisë me sjelljen dhe punën e inspektorëve tatimorë (%)
Niveli i kënaqësisë
Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

Përqindja e
respondentëve
15.2
68.8
16

Mendimi i bizneseve lidhur me lartësinë e normave tatimore që hyjnë në fuqi më
01.01.2009 (%)
Niveli i kënaqësisë
Të ulta
Mesatarisht të ulta
Të larta

Përqindja e
respondentëve
4
65.2
30.8

Mendimi i bizneseve lidhur me procedurat e paraqitjes dhe pagimit të tatimeve (%)

Niveli i kënaqësisë
Të thjeshta
Mesatarisht të thjeshta
Të komplikuara

IV.

Përqindja e
respondentëve
15.5
68.7
15.8

Administrata Doganore

Niveli i kënaqësisë me procedurat e zhdoganimit (%)
Niveli i kënaqësisë
Pak
Mesatarisht
Shumë

Përqindja e
respondentëve
20
61.7
18.3

Mendimet e bizneseve rreth lartësisë së tarifave doganore (%)
Niveli i kënaqësisë
Të ulëta
Mesatare
Të larta

Përqindja e
respondentëve
0.9
48
51.1
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V.

Tregu

Mendimi rreth cilësisë së produkteve që ofrohen në treg (%)
Përqindja e
respondentëve
Jo të mira/Jokualitative
Të mira/Kualitative
Mesatare
Të pakontrolluara
Të dyshimta/Jo të
sigurta
Varet nga
cmimi/kompania etj.

29
25.2
21.5
13
10.7
2.3

Mendimi rreth liberalizimit të tregut në Kosovë – sa do të rrezikohej biznesi nga
konkurrenca e jashtme (%)
Përqindja e
respondentëve
Pak
Mesatarisht
Shumë
VI.

18.3
33.7
48

Sistemi bankar
Niveli i kënaqësisë me punën e bankave (%)
Përqindja e
respondentëve

Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

27.3
58
14.7

Niveli i kënaqësisë me normat e interesave bankare (%)
Përqindja e
respondentëve
Pak i kënaqur
Mesatarisht i kënaqur
Shumë i kënaqur

85.4
11.6
3
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Niveli i besimit në bankat që operojnë në Kosovë (%)
Përqindja e
respondentëve
Pak
Mesatarisht
Shumë

19.2
66.5
14.3

Cfarë duhet ndryshuar në aktivitetin e bankave (%)

Ndryshimet e nevojshme
Ulja e normave të interesit
Thjeshtimi I procedurave
Zgjatja e afatit të kthimit të kredive
Kredi të volitshme për investime
kapitale/bujqësi/blegtori
Të ketë sjellje më të mira të
punonjësve

VII.

Përqindja e
respondentëve
90.5
13.8
9.9
6
2.6

Të ndryshme

Sa janë të nevojshme institucionet e standardizimit (%)
Përqindja e
respondentëve
Pak
Mesatarisht
Shumë

6.5
23.7
69.8

Cfarë pengese në afarizëm ju paraqet mosekzistimi apo mosfunksionimi i
institucioneve të standardizimit (%)
Pengesa
Konkurencë/Konkurencë jolojale
Pengesë në zhvillimin e biznesit
Humbje e besimit të klientëve në
cilësinë e produktit
Pengesë në eksport
Nuk ka ndikim

Përqindja e
respondentëve
21.4
19.1
16
16
13.7
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Rekomdanimet për përmirësimin e ambientit biznesor sipas shpeshtësisë
Rekomandimi
Subvencione
Doganat në veri/Organet paralele
Infrastruktura ligjore
Politika Fiskale
Infrastruktura në përgjithësi
Normat e interesit
Doganat
Tregu
Energjia elektrike
Konkurrenca jolojale
Infrastruktura rrugore
Rregullat e tenderimit
Kontrolli i importit
Favorizimi i prodhimeve vendore

Shpeshtësia
(Frekuenca)
31
24
22
19
18
17
17
12
12
6
6
5
5
4
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